# Beginning Bulgarian 

by ALBERT BATES LORD
Harvard University

Second Printing

## Preface

This book, like its companion, Beginning Serbocroatian, was developed for classes, largely of graduate students, at Harvard University. Its purpose is to introduce students as rapidly as possible to the fundamentals of Bulgarian grammar so that from the very first lesson they are able to construct complete sentences. The primary goal is to prepare the students to read Bulgarian literature, and two complete stories are included in the book. The sentences at the end of each lesson will, it is hoped, also be a useful introduction to Bulgarian in some of the ordinary circumstances of life and travel in another country. The glossary contains all the words used in the exercises and in the two stories, but it does not include all the words used in the grammatical discussions nor in the conversation sections.
I have taken the conversation sentences from Slavjanski Razgovornik, published by Nauka i Izkustvo (Sofia, 1959), for which I am indebted to Professor L. Andrejčin of Sofia University. The information in the glossary is derived from the Rečnik na s'vremennija b'lgarski knižoven ezik, Volumes I to III (Sofia, 1955 to 1959), published by the Bulgarian Academy of Sciences. The grammatical presentation has been influenced by a number of sources, the earliest of which were Léon Beaulieux's Grammaire de la langue bulgare (Paris, 1950), and S. B. Bernštejn's Učebnik bolgarskogo jazyka (Moscow, 1948). Next in time came B'lgarska gramatika by L. Andrejčin, N. Kostov, and E. Nikolov (Sofia, 1947), S'vremenen b'lgarski ezik, by L. Andrejčin, K. Popov, and M. Ivanov (Sofia, 1955), and of special help in writing the phonological parts of the introduction has been Ju. S. Maslov's excellent Očerk bolgarskoj grammatiki (Mosrow, 1956). Of interest
also are Anglijska gramatika v sravnenie s b'lgarski ezik, by T. Atanosova, H. Radulova, M. Rankova, R. Rusev (Sofia, 1956), and Istoriceska gramatika na b'lgarskija ezik, by K. Miř̌ev (Sofia, 1958).
In addition to the Academy dictionary mentioned above, the following lexical works have been useful: $B^{\prime} l$ garski $t^{\prime} l k o v e n ~ r e c ̌ n i k, ~$ by L. Andrejčin, L. Georgiev, St. IIčev, H. Kostov, Iv. Lekov, St. Stojkov, Cv. Todorov (Sofia, 1955), and Pravopisen reénik na $b^{\prime}$ Igarskija knizoven ezik, by Iv. Lekov, L. Andrejzin, Vl. Georgiev (Sofia, 1948), and Reénik na ז̌užite dumi o b'lgarskija ezik, by A. Milev, J. Bratkov, and B. Nikolov (Sofia, 1958). There is no really adequate dictionary from Bulgarian to English, but one might list R. Russev, Bulgarian-English Dictionary (New York, 1953), and, considerably better, $B^{\prime}$ lgaro-anglijiski reénik, composed by T. Atanasova, M. Rankova, R. Rusev, D. Spasov, Vl. Philipov, under the direction of M. Minkov (Sofia, 1958). Unfortunately neither of these two dictionaries provides the student with accents. There are two Bulgarian-Russian dictionaries which I have found helpful from time to time, S. K. Cukalov, Bolgarskorusskij slovar' (Sofia, 1957), and, with the same title, that by S. B. Bernštejn in Moscow, 1953 .

In the earliest stages of writing the Bulgarian exercises I was aided by Mr. Dragan Petrov and by Mrs. R. H. Jones of Boston. In July of 1958 and August of 1959 I was able to visit Bulgaria under a grant from the Inter-University Committee on Travel Grants and with the generous assistance of the Committee for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries of Bulgaria. In 1958 the manuscript of the grammar had the benefit of careful perusal by both Dr. L. Andrejčin, Director of the Institute for Bulgarian Language of the Bulgarian Academy of Sciences, and Dr. Ivan G'l'bov of the same institute. During the following year I revised the grammar again incorporating their suggestions. In 1959 Drs. Andrejčin and Stojkov arranged for me to work with two advanced graduate students, Miss Kalina Ivanova and Mr. Jordan Penčev, who were also workers in the Institute for Bulgarian Language, to go through the grammar and its exercises in great detail. Thanks to them I have confidence that the Bulgarian texts are accurate specimens of modern standard literary Bulgarian. Miss Ivanova and Mr. Penčev,
together with Mrs. Elka Stankulova and Mrs. Elena Georgieva, recorded a tape of the grammar exercises for the use of my classes at Harvard, and I take this opportunity to thank them for their help.

I am indebted also to Dr. Joseph Van Campen, Assistant Professor of Slavic Languages and Literatures at Harvard, not only for his kindness in letting me use some of the results of his analysis of the Bulgarian verb, his doctoral dissertation, which I had the privilege of reading, but also for going through the grammatical sections and especially the introduction. I am grateful to him for his care in applying his knowledge of the structure of the Bulgarian language to this book and for his many suggestions.

To Mrs. Patricia Arant of the Graduate School of Arts and Sciences at Radcliffe College I am especially grateful for making the glossary and for retyping parts of the manuscript. A grant from the Harvard Foundation made possible clerical assistance in preparing the final manuscript. For the earlier mimeographed versions I am grateful to the Slavic Department of Harvard.

Finally, the students in my courses in Bulgarian who have tried this grammar in its various stages have helped with comments and suggestions and to them for their patience and acuteness I herewith render thanks.

Cambridge, Massachusetts Albert B. Lord November, 1960

## Table of Contents

Preface ..... 5
Introduction ..... I I
Lesson I: General View of Nouns - The Present Tense of "to be" and "to have" - Statement of Verbal Aspect ..... 15
Lesson 2: Postpositive Article - Present of Verbs in -e . ..... 20
Lesson 3: Masculine Nouns - Plural - Present of Verbs in -i - Negative of "to have" ..... 26
Lesson 4: Plural of Feminine and Neuter Nouns - Pre- sent of Verbs in - ..... 33
Lesson 5: The Vocative and the Imperative ..... 39
Lesson 6: The Aorist and the Future - The Infinitive ..... 47
Lesson 7: Formation of the Perfective Aspect - да and че - The Imperfect ..... 53
Lesson 8: Personal Pronouns - Possessive Adjectives - Adjectives ..... 60
Lesson 9: Formation of the Imperfective Aspect - The Perfect ..... 67
Lesson 10: Demonstrative, Interrogative, Relative and Indefinite Pronouns ..... 73
Lesson II: Numerals ..... 77
Lesson 12: The Pluperfect - The Future Perfect ..... 83
Lesson 13: The Future in Past Time - The Conditional - Conditions ..... 88
Lesson 14: Indirect Narration - The Indirect Imperfect -
The Indirect Form for the Aorist ..... 95
Lesson 15: The Indirect Pluperfect - The Indirect Future - The Indirect Future Perfect ..... 99
Lesson 16: The Participles - The Gerund ..... 106
Емилиян Станев: След лова ..... 114
Иван Вазов: Слугиня ..... 120
Appendix ..... 125
English-Bulgarian Glossary ..... 130
Bulgarian-English Glossary ..... 136

## Introduction

At the present time the Bulgarian alphabet consists of the following symbols: A, а, Б, б, В, в, Г, г, Д, д, Е, е, Ж, ж, З, з, И, и, Й, й, К, к, $\Lambda, \wedge, М, ~ м, ~ Н, ~ н, ~ О, ~ о, ~ П, ~ п, ~ Р, ~ р, ~ С, ~ с, ~ Т, ~ т, ~ У, ~ у, ~$
 these symbols are also used in Russian, although they do not always represent the same sounds. The following symbols used in Russian are not found in Bulgarian: Ы, ы, Э, э. Some of the symbols used in Bulgarian are not found in the cyrillic alphabet used for Serbocroatian: Й, й, Ш⿺𠃊 other hand, there are some symbols used in Serbocroatian cyrillic which are not used in Bulgarian: $\mathrm{K}, ~ Һ, ~ Ђ, ~ Ђ, ~ J, ~ ј, ~ Џ, ~ џ, ~ Љ, ~ ъ, ~ Њ, ~ њ . ~$

The alphabet given above for present day Bulgarian is the result of an orthographic change of February 17, 1945, which eliminated two symbols from the alphabet: $\boldsymbol{K}, \boldsymbol{x}$ and $\mathbf{b}, \boldsymbol{b}$. The former was replaced by $\mathbf{b}$, b in all positions, and the latter by either E , e or A , r , according to its pronunciation (see below).

Roughly speaking the symbols given above for Bulgarian represent the same sounds as in Russian (except, of course, for the reduced vowels in Russian) or in Serbocroatian with the following important exceptions: 피, m stands for the sound "sht", and $\mathbf{b}$, $\mathbf{b}$ is always pronounced something like " $\mathbf{u}$ " in American "butter" or the grunted indefinite article " $a$ ".

| Print | Approximate Pronunciation | Transliterated |
| :--- | :--- | :---: |
| A, a | As in English "car" | a |
| 5, б | As English "b"" | b |
| B, в | As English """ | v |
| Г, г | As English "g" | g |


| Print | Approximate Pronunciation | Transliterated |
| :---: | :---: | :---: |
| Д，д | As English＂d＂ | d |
| E，e | As in English＂best＂ | e |
| Ж，ж | As＂ z ＂in English＂azure＂ | ž |
| 3， 3 | As English＂ z ＂ | z |
| И，и | As＂ i ＂in English＂machine＂ | i |
| Й，й | As English＂ y ＂in＂you＂or＂way＂ | ＇j |
| К，к | As English＂ k ＂ | k |
| $\lambda, \lambda$ | As English＂l＂ | 1 |
| M，м | As English＂ m ＂ | m |
| H，н | As English＂ n ＂ | n |
| O，o | As in English＂note＂ | o |
| П，п | As English＂p＂ | p |
| P，p | As English＂ r ＂ | r |
| C，c | As English＂ s ＂ | s |
| T，т | As English＂ t ＂ | t |
| Y，y | As＂oo＂in English＂pool＂ | u |
| $\Phi, \Phi$ | As English＂f＂ | f |
| $\mathrm{X}, \mathrm{x}$ | As＂ch＂in English＂loch＂ | h |
|  | As＂ts＂in English＂tots＂ | ts |
| ч，ч | As＂ch＂in English＂church＂ | č |
| Ш⿺𠃊 ш | As English＂sh＂ | š |
| 断，щ | As English＂sh＂plus＂ t ＂ | št |
| B，${ }^{\text {b }}$ | As＂u＂in English＂butter＂ | ， |
| Ю，ю | As English＂you＂ | ju |
| Я，я | As＂ya＂in English＂yard＂ | ja |
| ${ }^{\text {b }}$ | As English＂ y ＂in＂you＂ | （none） |

According to the standard practice of the literary language， $\hbar$ was pronounced as я when a）it was accented，and b）the next syllable contained a hard vowel（ $\mathrm{a}, \mathrm{o}, \mathrm{b}$ ，and y ），and c ）when b was not followed immediately by ж，ш，щ，ч，ог й．

## Dialects

The two main dialects of Bulgarian，the eastern and the western， are usually differentiated by their treatment of Old Slavic छ．

In western Bulgaria $\mathrm{\Xi}$ was pronounced＂ e ＂in all positions．

In eastern Bulgaria it was pronounced either＂$e$＂or＂ g ＂ac－ cording to the rules given above．For example，the Bulgarian word for＂milk＂is pronounced（and now written）мле́ко in the west and мляяко in the east．Similarly，the adjective＂big＂is голе́м in the west and голя́м in the east．

Eastern Bulgarian may be further subdivided into north－ eastern and southeastern．The northeastern is that just given， namely， b is pronounced either＂$e$＂or＂$я$＂，according to given rules．The southeastern dialect pronounces it＂$я$＂when stressed and $\hat{e}$ when unstressed．

## Phonology

In addition to what has already been said above the following phenomena should be noted：

## Vowels

1．＂A＂and＂$я$＂are pronounced like＂$ъ$＂and＂йъ＂respectively in the following places：a）in the first person singular and the third person plural of verbs of the first and second conjugations， and in＂са＂（съ）＂they are＂；e．g．река́（рекъ́），стоя́（стойъ́）， рекат（рекъ́т），стоя́т（стойъ́т）；and b）in the articulated forms of the singular of masculine nouns：e．g．крак，крака́（кракъ́）， ден，деня́т（денйъ́т）．

2．＂$И$＂and＂$e$＂do not palatalize the preceding consonant（as in Russian），except＂$\kappa$＂，＂$r$＂，and＂$x$＂，or，put in another way， a palatalized consonant（see below under consonants）cannot stand before＂$и$＂or＂$е$＂．

3．＂A＂，＂$e$＂and＂ o ＂，when unaccented，tend to be reduced in the direction of＂$ъ$＂，＂и＂，and＂$y$＂respectively．This is especially true for the northeastern dialect of Tirnovo．

## Consonants

I．The following consonants have palatalized correspondents：

$$
6 \text { вгд зклмнпрст } \Phi \times \underset{\text { м }}{ }
$$

The sequence "palatalized consonant plus vowel" is written with
the consonant letter plus я (in the case of " $a$ " and " z "), ю (in the case of " $y$ "), and $\mathbf{\text { so ( (in the case of "o"). }}$

Note that before " e " and " $и$ " the palatalized correspondent is not used in Bulgarian except in the case of " k ", " r ", and " x " (see above under vowels 2.).
2. The palatal consonants (as distinguished from the palatalized consonants above) are $ж, ~ д ж, ~ ч, ~ a n d ~ m . ~ T h e y ~ h a v e ~$ no palatalized correspondents.
3. The following voiceless consonants have voiced correspondents as indicated:


A voiced consonant is unvoiced before a voiceless consonant: ря́дък, ря́тка; ра́зговор, ра́сказ; под и́гото, пот ки́щата. Vice versa, a voiceless consonant is voiced before a voiced consonant (except в plus a vowel): гост́́, róзба; отво́р, о́дговор; с вя́ра, з бо́лка; висо́к о́рех, висо́r баи́р.

Note that a phrase consisting of preposition plus noun is considered as a unit for the operation of these rules.
4. In word final position the voiced consonants are pronounced as their voiceless correspondents before a pause (in absolute final position), before a vowel, or before $\mathrm{m}, \mathrm{H}, \mathrm{p}, \mathrm{\lambda}$ (the sonants) and B , and their palatalized correspondents: град (грат), грат Охрит, грат Русе, грат Бидин.
5. Unlike Russian, Bulgarian never has a palatalized consonant at the end of a word or before another consonant. Thus the final " T " in "мб́дрост" is not palatalized, nor is the " c " in "писмо́". (Cf. Russian мудрость and письмо). For the situation before a vowel see above under Consonants 1 . and under Vowels 2.
6. In the consonant clusters -ст, -以 , and similar clusters ending in " $T$ " or "-д", the " $T$ " or " $A$ " is not pronounced before another consonant, except before " $\kappa$ ", " $r$ ", " $x$ ", and "й". Thus ра́достен, ра́до̣сна (written ра́достна), радоста́ (written радосттá), но́щен, но́щна (written но́щна), нощá (written нощтá).

## General View of Nouns - The Present Tense of "to be" and "to have" - Statement of Verbal Aspect

Bulgarian has three genders; masculine, feminine, and neuter. Most masculine nouns end in a consonant (including -й); some masculine nouns end in $-а,-о$, and $-и$, but these indicate male human beings.

| Examples: | град | city | бащá | father | Пе́тко Petko |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | брат | brother | Нико́ла | Nikola | То́ньо Tonyo |
|  | друм | road | чи́чо | uncle | Пе́по Pepo |
|  | кон | horse | ву́йччо | uncle | Ми́тко Mitko |
| край end |  |  | Гео́рги Georgi |  |  |

Most feminine nouns end in -a or -s; some feminines end in a consonant (these used to end in a soft consonant - more properly soft jer - and correspond to the -i- stems of the other Slavic languages). Such are usually abstract nouns, many of which end in -oct.

| Examples: | вода́ | water | про́лет | Spring |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | сестра́ | sister | нощ | night |
|  | ма́са | table | па́мет | memory |
|  | земя́ | land | ра́дост | јоу |

Most. neuter nouns end in -o or -e.

| Examples: | се́ло | village | море́ | sea |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | писмо́ | letter | поле́ | field |

## General statement of declension

The declension of Bulgarian nouns has been greatly reduced. The plural is not declined. Neuter nouns are not declined in either the singular or the plural. Feminine nouns have only a vocative singular in -o or -e (or like the basic form). Masculine nouns have only a vocative singular in -е, -о, or -и. Most monosyllabic masculine nouns form their plurals in -ове or -еве. Most polysyllabic masculine nouns form their plurals in -i. Feminine nouns form their plural in -и (or less frequently -e). Neuter nouns form their plurals in -a, -я, or -та. These are only general statements; detailed treatment will be given in future lessons.

Examples:

| SING. BASIC FORM |  |  | voc. sing. | Plural basic form |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Masc. | град <br> син <br> учи́тел <br> коса́ч | city <br> son <br> teacher <br> reaper | гра́де <br> си́не <br> учи́телю <br> коса́чо | градове́ <br> синове́ <br> учи́тели <br> коса́чи |
| Fem. | ма́йка сестри́ца | mother <br> little sister | ма́йко сестри́џ्де | ма́йки <br> сестри́џи |
| Neuter | се́ло събра́ние ку́че | village gathering dog |  | cesá <br> сェбра́ния <br> ку́чета |

The Present Tense of "to be", with the personal pronouns (nom.).

| аз съм | I am | ние сме | we are |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ти си | you are | вие сте | you are |
| той, тя, то е | he, she, it is | те са | they are |

The copula verb is not omitted in Bulgarian as it is in Russian.

## The Present Tense of "to have"

| аз и́мам | I have | ние и́маме | we have |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ти ймаш | you have | вие и́мате | you have |
| той, тя, то и́ма | he, she, it has | те и́мат | they have |

There are many verbs of this type (Third Conjugation - See Lesson 4).

## "This" and "That"

| Masc. то́зи this | о́нзи |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Fem. та́зи |  | она́зи |
| Neuter това́ |  | оновá |
| Plural те́зи |  | оне́зи |

## Verbal Aspect

Bulgarian verbs share with all other Slavic verbs the concept of "aspect". That is to say, some verbs represent an action as continuing, without regard to the completion of the action; these verbs are imperfective (не́свършен). Other verbs (often from the same roots as imperfective verbs) represent an action as complete; these are perfective (свъ́ршен). In the vocabularies each verb will be marked as either perfective or imperfective, and sometimes the other aspect will also be given for information. More will be said about aspect in subsequent lessons.

## EXERCISE I A

Аз имам една книга. Това е село, а онова е поле. Къде има поле? Там има поле, а село има тука. Аз виждам село. Що е това? Това е стол, а онова е маса. Къде има войник? Тука има войник, а там има кон. Кой е този войник? Този войник е Йордан. Виждате ли този войник? Виждаме Йордан и Калина. Калина е момиче, а Йордан е момче. Те са студенти. Тези войниџи имат книги. Ти имаш една сестра. Колко имате вие? Ние сме студенти, а те са войници. Тези студенти имат книги и моливи. В тази стая има стол и маса. Къде е тази къща? Какво има това момче? Това момче има (поле) нива и ливада. Този човек има сестра. Той има брат, а тя има сестра. Аз съм студент. Какъв си ти? Това книга ли е? Не, това не е книга, това е молив.

## EXERCISE I B

This man has only one house. This boy is Mitko, and that girl is Svetana. He has fields and houses. This is a room. What is that? That is a meadow. Those are meadows. Is that a field? No, that is a meadow. What is this? A soldier is here, and a student is there. In a room is a chair and a table. Is this a room? No, this is a house. This mother has only one son. Where is Mitko? Mitko is here, but they are there. You (2nd sing.) are a soldier, but I am a student. These students have books. We are sisters. What do you (pl.) have? We have houses and villages. This land is beautiful. This city is beautiful. This water is cold. That field is broad. This father has sons. Those fathers have daughters.

## VOGABULARY*

a, conj. and, but
бащá, m. father
брат, m. brother, pl. irregular (see lesson 3)
ви́ждам, imp., (ви́дя) to see. aor. ви́жда́х (видя́х)
водá, f. water
войни́к, войни́џи, m. soldier
град, градове́, m. city
дево́йка, f. girl
дъшеря́, f. daughter
еди́н, една́, едно́, едни́, numeral, one, a (indefinite article)
женá, f., woman, wife
земя́, f. land, country
йма, there is
Йорда́н, m. man's name (Jordan) какво́, adj. (neut.) of what sort, what; interr. pro. what?
какъв, каква́, какво́, какви́, adj. of what sort, what
Кали́на, f. woman's name
кни́га, f. book
кой, interreg. pro. who

ко́лко, interr. adv. how many, how much
кон, коне́, $m$. horse
къде́, adv. where
къ́ща, f. house
ли, interregative particle
лива́да, f. meadow
ма́йка, f. mother
мáca, f. table
Мйтко, m. man's name (dim. of Дими́тьр)
младе́ж, $m$. young man
мо́лив, m. pencil
моми́че, моми́чета, n., girl
момче́, момче́та, n. boy
море́, море́та, n. sea
не, no, not
нйва, f. cultivated field
Нико́ла, m. man's name (Nikola)
поле́, поле́та, n. field
са́мо, adv. only
се́ло, n . village
cecrpá, f. sister
син, синове́, m. son

* In the case of verbs, the perfective aspect (see Lesson 7) is given in parentheses after the imperfective. For the other forms and use of the aorist see Lesson 6 . They will not be used in the exercises before Lesson 6.
crás, f. room
стол, столо́ве, m. chair
студе́н, студе́на, студе́но, студе́ни, adj. cold
студе́нт, m. student
там, adv. there
ту́ка, adv. here
ху́бав, ху́бава, ху́баво, ху́бави, аdj. pretty, fine, beautiful


## CONVERSATION

Добро́ ýтро!
До́бър де́н!
До́бър ве́чер!
До ви́ждане!
Ле́ка но́щ!
Добре́ дошли́!
Добре́ дошъ́л!
Добре́ дошаа́!
Мо́ля (Ви, те).
Благодаря́ (Ви, ти).
Извиня́вайте (извиня́вай).
Ня́ма зашо́.

Џвета́на, f. woman's name
чове́к, m. man, pl. irregular (see lesson 3)
широ́к, широ́ка, широ́ко, широ́ки, adj. broad, wide
що, interr. pro. what?

Good morning.
Good day. Hello.
Good evening.
Goodbye. Au revoir.
Good night.
Welcome. (pl.)
" (masc. sing.)
" (fem. sing.)
Please.
Thank you.
Excuse me.
There is no reason. Don't mention it. You're welcome.

## Postpositive Article - Present of Verbs in -e

## Postpositive Article, Singular

A. Nouns ending in a vowel.

1) Nouns ending in -a in the singular use the postpositive article-та.

| Examples: вода́ | - вода́та | water |
| ---: | :--- | :--- |
| ма́са | - ма́сата | table |
| баща́ | - бащáта | father |

2) Nouns ending in $-о,-е,-и$, and $-y$ in the singular use the postpositive article -тo.

Examples: се́ло $\quad$ - се́лото | мор | village |  |
| :--- | :--- | :--- |
| море́ | - море́то | sea |
| аташе́ | - аташе́то | attaché |
| такси́ | - такси́то | taxi |
| меню́ | - меню́то | menu |

B. Nouns ending in a consonant.
I) Masculine nouns ending in a consonant use two forms of the postpositive article, a long form in -ъT or -ят, and a short form in -a or -я. In these cases both -a and -я are pronounced - b . In the spoken language the $-\tau$ of the long form is not pronounced; thus there is usually no difference in the spoken language between the two forms.

Examples: град city
кон horse

$$
\begin{array}{ll}
\text { градъ́т, града́ } & \text { the city } \\
\text { ко́нят, ко́ня } & \text { the horse }
\end{array}
$$

a) Use of the long and short forms. Generally speaking the long form is used as a subject or as a predicate after the copula. The short form is used as the object of a verb or preposition. Thus the long form is "nominative" and the short form is "accusative".

## Examples: Градъ́т е голям The city is large. Това́ е градъ́т This is the city. Ви́ждам града́ I see the city.

b) Nouns of agent in -тел, -ap, and -яp, and the words: ден, day, кон, horse, о́гън, fire, сън, dream, цар, tsar, крал, king, път, time, road, зет, brother-in-law, ла́кът, elbow, но́кът, nail, take the article in -ят, short form in -я.

c) Nouns in -изъм drop the b before the article. Examples: комунизъм, комунизмът, патриотизъм, патриотизмът.
2) Feminine nouns ending in a consonant use the postpósitive article -та. This -та is always stressed.

| Examples: | нощ, нощтá |
| ---: | :--- |
| па́мет, паметтá | night |
| ра́дост, радосттá | memory |
|  | joy |

The orthographic doubling of the -T is not mirrored in pronunciation. The words are pronounced as if there were only one -т.

## Postpositive Article, Plural, All Genders

A. Nouns ending in -е, or -и in the plural use the article -те.

| Examples: |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| синове́ | sons | синове́те | the sons |
| ма́йки | mothers | ма́йките | the mothers |
| войни́ぬи | soldiers | войни́дите | the soldiers |
| учи́тели | teachers | учи́телите | the teachers |

B. Nouns ending in -a or -r in the plural use the article -та.

| Examples: |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| селá | villages | села́та | the villages |
| събра́ния | gatherings | събра́нията | the gatherings |

## Present of Verbs in -e

| write | bake | know | sing |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| аз пи́ша | аз пека́ | аз зна́я | a3 пе́я |
| ти пи́шеш | ти пече́ш | ти зна́еш | ти пе́eш |
| той пи́ше | той пече́ | той зна́e | той пе́e |
| пи́шем | ние пече́м | ние зна́ем | ние пе́ем |
| вие пи́шете | вие пече́те | вие зна́ете | вие пе́ете |
| те пи́шат | те пека́т | те зна́ят | те пе́ят |

## EXERGISE 2 A

Пътят от София до Пловдив е добър. На пътя виждам селянин. Той продава ябълки и круши. Какво продавате вие?

Продавам книги, моливи и тетрадки. Колко струват те? Те струват евтино. Аз не желая нищо. Ние желаем (искаме) една къща. Колко дъщери има тя? Тя има само една дъщеря. Ти какво желаеш? Искам няколко книги, две тетрадки и един молив. Виждам молива на стола. Какво оше виждате? Виждаме града и в града виждаме краля на тази земя. Котката и кучето ядат хляб и месо. Аз отивам в града тази нощ. Нощта е хубава. Жената има писмо. Вземам писмото. Те имат писма. Вие вземате писмата. Виждате ли селото? Не, не виждам едно село, а виждам няколко села. Това са ябълки. Работничката продава ябълки. Работничките продават маси. Струва ми се, че вече е късно. Колко струват ябълките? Струва ми се, че той не пътува далеч. Ние четем български. Всички хлебари пекат хляб. Печеш ли хляб за момите? Работниџите пишат писма на приятели. Колко писма пишете? Днес пиша десет писма. Тя пита приятеля на Йордан: "Можеш ли да четеш онази книга?" "Мога да чета книгата, но в училището нямаме тази книга". Момчетата пеят, а момичетата ядат. Аз зная какво пеете. Студентьт има приятел. Студентите имат моливи. Съседът е българин. Войникът има кон. Войниците вземат коня на войника. Работникът пише по цял ден. Кой е тука? Тука са учениџите и учителят. Къде е учителят? Той е там на стола при масата.

## EXERCISE 2 B

I see George and Radoj. It seems to me that you (pl.) see the women. Do you (sing.) see the books and tables? I have some apples. She is selling apples. How much are they? How much are those apples? They are cheap. The workers (fem.) are here, and the cats are there. The dogs are eating meat. We have meat and bread. It seems to me it is already late. She sees the dog and the cat. He likes the dogs and the cats. I have several letters. This is a notebook and that is a pencil. She has a brother and a sister, and they have an uncle. He is a liar. He does not have an uncle. What do you have? I still have several daughters. I live in Sofia with the brother of grandpa Pencho. Grandpa's

## brother is Stojan. They live in the house at the end of the street.

 Do you (pl.) know that we live there? Does she know where uncle Nikola lives? I want the key to the library.
## VOCABULARY

## библиоте́ка, f. library

бь́лгарин, бб́кгари, m. Bulgarian бђлкарски, adj. Bulgarian
в. във, prep., in, into

вéqe, adv., already
взе́мам, взе́маш (взе́ма, взе́меш), взе́ма́х (взех), imperf., to take
вce óme, adv., still
вси́чки, everybody, all (see lesson 8)
ву́йчо, ву́йчовции, m., uncle (mother's brother)
Гeóprи, m. man's name (George)
дале́ч, adv., far
два, m. numeral две, fem. and neuter, two
ден, деня́т, дни, num. form де́на and дни, day; по иял ден, all day long днес, adv., today
добъ́p, добра́, adj., good
добре́, adv., well
дя́до, дя́довц̆и, m., grandfather, деди́, ancestors
е́втин, е́втина, adj., cheap, inexpensive
е́втино, adv., cheaply
жела́я, жела́еш, желáx, to wish, to desire (imperf.)
живе́я, живе́еш, живя́х, imperf., to live
зна́я, зна́eшI (узна́я, узна́еш), зная́х (узна́х), imperf., to know
и́скам, йскащ, и́ска́х, imperf., to want, to require
ключ, ключът, клю́чове, m., kеу ко́тка, f. cat
край, кра́ят, кра́ища, m., end, region
крал, кра́лят, крале́, m., king
кру́ша, f. pear, also a pear tree
ку́че, ку́чета, n ., $\operatorname{dog}$
ки́сно, adv., late
лъже́џ, лъжци́, m., liar

мecó, n., meat
мо́га, мо́жеш, можáx, imperf., to be able
мома́, f., girl
на, prep., on, but it is also widely used to express possession and indirect object, to
ни́що, pro., nothing
нощ, f. night
ня́колко, pro., several
оби́чам, оби́чаш, оби́чах,... imperf., to love, to like
or, prep., from, by
оти́вам, оти́ваш (оти́да, оти́деш), оти́вах (отидо́х), imperf., to go, to depart (в) for
óme, adv., still
пека́, пече́ш, пе́кох, пе́че, imperf., to bake
Пе́нчо, m., man's name
пе́я, пе́еш, пях, imperf., to sing писмо́, n., letter
пи́ша, пйшеш, пи́са́х, imperf., to write
по щял ден, all day long
при, prep., by, near, with
прия́тел, прия́телю, прия́тели, m., friend
прода́вам, прода́ваш (прода́м, продаде́ш), прода́вах (прода́дох), imperf. to sell
път, пи́тят, пи́тища, m., road
пъту́вам, пъту́ваш, пъту́вах, imperf., to travel
рабо́тник, рабо́тници, m., worker рабо́тничка, f., worker
Радо́й, m., man's name
c, cъс, prep., with
се́лянин, се́ляни, m., villager, farmer, peasant
Со́фия, f., Sofia, capital of Bulgaria

Стоя́н, m., man's name
сгру́ва ми се (че), it seems to me (that)
стру́вам, стру́ваш, стру́ва́х, imperf., to cost
съсе́д, m., neighbor
тетра́дка, f., notebook
у́лица, f., street
учени́к, учени́ции, m., pupil, schoolboy
учи́лище, n., school

## CONVERSATION

## Ка́к се ка́зва

то́зи мъ́ж?
та́зи жена́? то́зи мо́мък (младе́ж)?
та́зи дево́йка?
Мо́ето и́ме е.....
А Ви́е ка́к се ка́звате?
Ка́к се чу́вствувате
(чу́вствуваш)?
Мно́го съм Ви (ти)
задълже́н (a).
Ка́к се чете́ та́зи ду́ма?
Разби́рате ли ме?
Разби́рам Ви (те).
Не Ви (те) разби́рам.
Говоре́те (говори́) по́-ба́вно.

учйтел, учи́ттелю, учи́тели, m., teachre
хляб, хли́бът, хля́бове, m., bread xлeбáp, m., baker (of bread)
чета́, чете́ш (прочетá, прочетém), чérox (прочérox), imperf., to read
чи́чо, чи́човци, m., uncle (father's brother)
я́бълка, f., apple
ям, яде́ш, я́дох, imperf., to eat

What's the name of this man? this woman? this young man? this girl?
My name is.....
And what is your name?
How do you feel?
I am much obliged to you.
How do you pronounce (read) this word?
Do you understand me?
I understand you.
I don't understand you.
Speak more slowly.

## Masculine Nouns - Plural - Present of

Verbs in -i - Negative of "to have"

## Masculine Nouns, Plural

I. Most polysyllabic nouns and some monosyllabic nouns have the plural in -i.

## Examples: прия́тел - прия́тели

friend

| наро́д - наро́ди | people (nation) |
| :--- | :--- |
| мо́лив - мо́ливи | pencil |
| учйтел - учи́тели | teacher |
| зако́н - зако́ни | law |
| о́নър - о́дъри | bed (village) |
| храст - хра́сти | bush |
| роб - ро́би | slave |
| гост - го́сти | guest |
| лъч - лъчи́ | ray |
| зъб - зъи́ | tooth |
| път - пъити | time |
| пръст - пръсти | finger |

Note I. A moveable -e- or jer is dropped in the plural.

| Examples: | оре́л - орли́ |
| :---: | :--- |
| ове́н - овни́ | eagle |
| прозо́ред - прозо́рцди | ram |
| делdow |  |
| ден - дни | day |
| оте́ц - отци́ | father (priest) |
| ко́съм - ко́сми | hair |
| ла́кът - ла́кти | elbow |
| ли́тър - ли́три | liter |

Note 2. Final $\mathrm{k}, \mathrm{g}$, and h change to $\mathrm{c}, \mathrm{z}$, and s respectively before the -i of the plural.

There are a few exceptions, such as ópexи nuts and ycпéxи successes, and some foreign borrowings. Such exceptions will be noted in the vocabularies.
2. Most monosyllabic nouns have a plural in -obe. (Some nouns in -ой have a more archaic plural in -еве.) Sometimes the accent shifts to the -o- of the ending; sometimes it shifts to the -e of the ending; and sometimes it remains on the root vowel. The position of the accent in these instances must be learned by experience.

| Examples: | брой - бро́еве <br> член - чле́нове |
| :---: | :--- |
| съд - сб́дове | number |
| сват - сва́тове | member |
| праг - пра́гове | guest |
| дом - домове́ | threshold |
| нос - носове́ | home |
| син - синове́ | nose |
| глас - гласове́ | son |
| джоб - джобо́ве | voice |
| джеб - дже́бове | pocket |
| бряг - брегове́ | pocket |
| враг - врагове́ | shore |
| век - векове́ | enemy |
| змей - зме́йове | age |
| вол - воло́ве | serpent |
| дол - доло́ве | ox |
|  | valley |


| мост - мосто́ве | bridge |
| :--- | :--- |
| двор - дворо́ве | court |
| стол - столо́ве | chair |

Note 1. A few polysyllabic nouns, especially those with a moveable jer, also have a plural in -obe.

| Examples: вя́тьр - ветрове́ | wind |
| :---: | :--- |
| о́гън - огньо́ве | fire |
| де́нтьр - пе́нтрове | center |

3. A few nouns have a plural in -ища, and a slightly larger number have plurals in both -ове and -ища. In the latter instance the plural in -ища has a collective sense.

| Examples: път - пъ́тища | road |  |
| :---: | :--- | :--- |
|  | сън - сбнища | dream |
|  | град - градове́, гради́ща | city |
| дол - доло́ве, до́лища | valley |  |
| друм - дру́мове, дру́мища, дру́ми | road |  |
| край - кра́еве, кра́ища, кра́йове | end |  |

4. A few nouns have plurals in -e.

| Examples: | кон - коне́ | horse |
| ---: | :--- | :--- |
| мъж - мъжé | man |  |
| княз - князé | prince |  |
| крал - крале́ | king |  |
| џар - џаре́ | tsar |  |

5. Some diminutives in -ey form a plural in -obué.

$$
\begin{aligned}
& \text { Examples: граде́џ - градовце́ small city } \\
& \text { грешéџ - греховй́ } \quad \sin \text { (small) } \\
& \text { घвете́घ - уветовце́ flower (small) }
\end{aligned}
$$

6. Some masculine proper names ending in a consonant (except -й) or -a or -o, and also nouns indicating masculine human beings ending in -o or -a have a plural in -овयूи.

## Examples: Стоя́н - Стоя́новщи Stojan <br> Нико́ла - Нико́ловци Nikola <br> дя́до - дя́довцูи, деди́ grandfather, ancestors вўйчо - ву́йчовцूи uncle

7. Nouns ending in unaccented -in and denoting national, social, or local origin drop the -in before adding the suffix -и.
```
Examples: 6ъ́лгарин - бъ́лгари Bulgar
    се́лянин - се́ляни peasant, farmer
```

8. There is a second form of the masculine plural which is used only after numerals and after ня́колко, some, ко́лко, how many, etc. This ends in -a or -я. A moveable b or -e- does not drop out before this ending as it does in the normal plural, except in the words ли́тър, ме́тър and their compounds.

| Examples: | два сто́ла <br> три сла́вея <br> пет ко́ня <br> де́сет ле́ва <br> пет прозо́реца <br> се́дем ли́тра <br> сто ме́тра <br> мя́колко сто́ла | two tables three nightingales five horses ten leva five windows seven liters a hundred meters several tables |
| :---: | :---: | :---: |
| 9. Irregular plurals: |  |  |
|  | лист - листа́ | leaf |
|  | лист - ли́стове | page |
|  | чове́к - чове́џи, хо́ра (or rarely лю́ди, лю́де) | man |
|  | брат - бра́тя | brother |
|  | боди́л - бодлй | thorn |
|  | ка́мък - ка́мъни | stone |
|  | ме́дник - ме́мџи | pail |
|  | съд - съди́лища | court |
|  | ту́рчин - ту́рџи | Turk |

The Present of Verbs in - и

| to go | to work |
| :---: | :---: |
| аз вървя́ | a3 рабо́тя |
| ти върви́ш | ти рабо́тиш |
| той върви́ | той рабо́ти |
| ние върви́м | ние рабо́тим |
| вие върви́те | вие рабо́тите |
| те вървя́т | те рабо́тят |

The negative particle with the verb is не. Аз не четá, I am not reading.

## The Negative of "to have"

| аз ня́мам | ние ня́маме |
| :--- | :--- |
| ти ня́маш | вие ня́мате |
| той ня́ма | те ня́мат |

## EXERCISE 3 A

Работниぬите сега са тука и работят добре. Питам Петър, дали говори български. Той казва, че още не говори. Добър ден, Иване, как сте? Благодаря, много добре. Аз говоря за сиромасите. Ти говориш за Христо Ботев. Селяните очакват машината. Момъкът не вижда човека. Къде са момџите? Иван работи на полето. Струва ми се, че имате книги, тѐтрадки и моливи, а не работите. Той говори бавно, а вие още не говорите български. Сега учите бъдгарски. Вие броите ябълки, защото сте селяни, а ние броим пера и мастилниџи, защото сме студенти. Ученичките виждат доктора и учителя на улицата. Сиромасите нямат нищо. В стаята има маси и столове. В стаята има три маси и седем или осем стола. Синовете имат майки, а майките имат синове и дъщери. Всички хора имати носове. Тези войници са руснаџи, а онези са българи. Тези момџи са братя.

The women and the men are working in the fields now. They see the students (f.) in the school, but the students (m.) are still in the factory. The books are on the table. Do you see those books there, Dragoj? The girls are talking about the cats and the dog. Where are the tables? The tables are in the room. They never eat apples now in London. The wolf is in the street, and the cat is in the house. Wolves eat meat. A man and a woman are talking. He is learning Bulgarian. She is working in Sofia. She sells apples and pears. These pears are cheap. I am taking two pears and two books, but he has only one inkwell. When are you leaving for Boston? The voices of the sons are loud. The peoples desire peace. How many days do you work in a week? We work six days in a week. The worker's horses are in the street. The girl is looking for the goat.

## VOCABULARY

ба́вно, adv., slowly
благодаря́, -и́ші, -и́х, imperf., to thank
брои́, -и́ш, -и́х, imperf., to count
взи́мам, alternate form of взе́мам, to take
висо́к, висо́ка, adj., high
вълк, вълкъ́т, вълка́, въ́лци, num.
form вட́лка, m., wolf
вървя́, -и́II, -я́х, imperf., to move, to go
глас, гласю́т, гласове́, m., voice
гово́ря, -иш, -их, imperf., to speak
дали́, conj., whther
до́бър ден, good day, hello
до́ктор, m., doctor
3a, prep., for, about
защо́то, conj., because
Ива́н, m., man's name (John)
или́, conj., оr
ка́звам (ка́жа, -еш), ка́звах (ка́за́х),
imperf., to say
как, interr. adv., how? как сте, how are you?
когá, interr. adv., when?

козá, f., goat
масти́лница, f. inkwell
маши́на, f. engine, train
мир, мирь́т (no plural), m., peace мнóro, adv., much, very
мо́мък, момஹ्́и́, m., young man, youth
Mосквá, f., Moscow
мъж, мъжъ́т, мъже́, m., man, husband
наро́д, m., people, nation
ни́кога, adv., never
нос, носб́т, носове́, m., nose
ня́мам, ня́мах, to have not
о́сем, numeral, eight
оча́квам, оча́квах, to expect
перо́, n., pen
Пе́тьр, m., man's name (Peter)
през, prep., through, during
páбóтя, -иш, páбóти́x, imperf., to work
ру́син, ру́си, оr русна́к, русна́ци $m$., Russian
cerá, adv., now
се́дем, numeral, seven

сирома́х, сирома́си, m., poor man три, numeral, three
ті́рся, -иш, т'́pсихх, imperf., to seek у́ча, -иш, у́чи́х, imperf., to learn, to study

## CONVERSATION

Вре́ме е да си вървя́.
Посто́йте о́ше ма́лко.
Кога́ ще се ви́дим?
Какъ́в (каква́) сте по наро́дност?
Аз съм америка́неџ (америка́нка).
англича́нин (англича́нка). бъ́лгарин (бъ́лгарка). ру́син, ру́снак (руски́ня). франџу́зин (франџузо́йка).
Какъ́в (каква́) сте по профе́сия?
Аз съм рабо́тник (рабо́тничка).
ле́кар (ле́карка).
писа́тел.
бръсна́р.
Вре́мето е (мно́го) ху́баво (ло́шо).
Мно́го е горе́що (студе́но).
Ще вали́ дб́жд (сня́г).
xópa, pl. only, people
Хри́сто Бо́тев, name of famous poet (1847-1876)
шест, numeral, six

## Plural of Feminine and Neuter Nouns -- <br> Present of Verbs in -a

It is time for me to go.
Stay a little longer.
When shall we see each other?
What is your nationality?
I am an American.
an Englisman.
a Bulgarian.
a Russian.
a Frenchman.
What is your profession?
I am a worker.
a doctor.
a writer.
a barber.
The weather is (very) fine (bad).
It is very hot (cold).
It is going to rain (snow).

## Feminine Nouns, Plural

i. Most feminine nouns have the plural in -и. The accent remains the same as in the singular. Мйсъл and пе́сен drop the moveable vowel in the plural: ми́сли, пе́сни.

| Examples: ма́са - ма́си | table |
| ---: | :--- |
| ри́ба - ри́би | fish |
| кост - ко́сти | bone |
| нощ - но́щи | night |

2. The plurals of ръка́ and нога́ are pъце́ (hands) and нозé (legs), which are old dual forms.
3. In addition to the plural in -и some feminine nouns have another plural as follows:
a) Some have a plural in -e, which is generally accented.

| Examples: овџа́ - овци́, овцд́ | sheep |
| :---: | :---: |
| свиня́ - свини́, свине́ | swine |

b) Some of these have a plural in -я (-a after $ш, ж$, and $ч$ ), which is generally accented. These plurals have a collective sense.

```
Examples: колá - коли́, коля́ carriage, wagon, car
    къ்ща - къ́щи, къщя́ house
    ни́ва - ни́ви, нивя́ cultivated field
    кни́га - кни́ги, книжа́ book
    (in the sense of "records")
```


## Neuter Nouns, Plural

r. Nouns in -o, -we, and -we form their plurals in -a. Nouns in unstressed -o regularly shift the stress to the ending in the plural.

| Examples: céло - селá | village |
| :---: | :--- |
| блáто - блата́ | swamp |
| огни́ще - огни́ща | hearth, fire-place |
| лиџé - лиџá | face |

2. Most nouns in -иe form their plurals in -я.

| Examples: ко́пие - ко́пия | spear |
| :--- | :--- | :--- |
| събра́ние - събра́ния | gathering, meeting |

3. Nouns in -че, -не, and some in -e, and nouns denoting the young of animals have a plural in -ета.


The use of the ending -ета has also been extended in some cases to other neuter nouns which have a plural in -ета in addition to their regular plural in -a or -я. Such nouns end in -e in the singular. This second plural is used after numerals.

$$
\begin{array}{llll}
\text { Examples : море́ - море́та, моря́ (poetic), } & \text { две море́та sea } \\
& \text { поле́ - поле́та, поля́, } & \text { две поле́та field } \\
& \text { въже́ - въже́та, въжа́ (collect.), } & \text { две въже́та rope }
\end{array}
$$

4. Some nouns indicating pairs also have a plural in -e.

Examples: коля́но - колена́, колене́ knee крило́ - крила́, криле́ wing ра́мо - рамена́, раменé shoulder
5. The following are irregular:

$$
\begin{array}{ll}
\text { око́ - очи́ } & \text { eye } \\
\text { ухо́ - уши́ } & \text { ear }
\end{array}
$$

6. The following three nouns have a plural in -ecá, in which the accent is on the last syllable:

$$
\begin{array}{ll}
\text { чу́до - чудеса́ } & \text { marvel } \\
\text { небе́ - небеса́ } & \text { sky, heaven } \\
\text { дърво́ - дърве́та, дървесá } & \text { (poetic) tree } \\
\text { дървá } & \text { wood for burning }
\end{array}
$$

7. The following nouns have a plural in -енá, in which the accent is on the last syllable:

| бре́ме - бремена́ | burden |
| :--- | :--- |
| зна́ме - знамена́ | flag |
| пле́ме - племена́ | tribe |
| стре́ме - стремена́ | stirrup |
| вре́ме - времена́ | time |
| и́ме - имена́ | name |
| се́ме - семена́ | seed |

## Present of Verbs in -a

Verbs in -a have -ам in the ist person singular of the present. The accent can never be on the ending.

Examples:

| to see | to sell | to travel | to cost |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ви́ждам | прода́вам | пъту́вам | стру́вам |
| ви́ждаш | прода́ваш | пъту́ваш | стру́ваш |
| ви́жда | прода́ва | пъту́ва | стру́ва |
| ви́ждаме | прода́ваме | пъту́ваме | стру́ваме |
| ви́ждате | прода́вате | пъту́вате | стру́вате |
| ви́ждат | прода́ват | пъту́ват | стру́ват |

This completes the three conjugations of the present tense of the Bulgarian verb, classified by the 3rd person singular.

## EXERGISE ${ }_{4}$ A

Момџите говорят за почивката, е учителката говори за училището. Къде е гарата? Гарата е там на дясно. В училището има четири отделения. Кой пише писмото? Ние пишем писмата сега. Давам хляб на момъка. Ти можеш да носиш книгите. Той може да пише писмата. Ние можем да отидем в София. Смятам, че те могат да говорят български.
На масата има чинии, вилиџи, льжиџи и ножове за вечерята. В България се произвеждат хубави вина. Болят ме ръдете от работа. Думата "нога" е диалектна. Вместо "нозе" се казва "крака". Житата зреят през месец юни. По улицдите на София виждаме много коли. Стъпалото (ходилото) се намира на края на крака.

## EXERCISE 4 B

Peter is working in the field. He sees the girl and speaks. "Good day! How are you?" "Fine, thank you." "Do you see several young men and several horses in the village?" "Some young men are there, but they do not have horses." "Are those young men soldiers?" "No, it seems to me that they are students. They have notebooks, pencils and books." "Do you have a notebook and pencil?" "I do." "Are you still here?" "You (pl.) are working well. It seems that Stojanov works badly; he sleeps a lot. Do you speak Bulgarian?" "Yes, I do, but still badly. I see valleys and fields." "Those are not valleys and fields but cities and bridges." I recognize the face of (by the face) that girl there at the table. The wagons of the farmers are in the cultivated fields. In the village Pencho has not only cows and dogs, but also calves and lambs. The farmers guard their property as their eyes.

## VOCABULARY

árнe, árнета, n. lamb
боли́, боля́т (боля́, боля́xa), used only in the 3d person, to pain, to ache, plus the "accusative" of the person hurt
в ме́сто, instead of
вече́ря, f., dinner
ви́лица, f., fork
ви́но, n., wine
rápa, f., station (French, gare)
да́вам (дам, даде́ш) да́ва́х (да́дох), imperf., to give
де́вет, numeral, nine
долина́, f., valley
ду́ма, f., word
дя́сно, adv., right (direction), на дя́сно on the right
жи́то, n., grain
злe, adv., badly
зре́я, -еш, зрях, imperf., to ripen
имо́т, m., property
ка́зва се, impersonal, it is said, one says
катó, conj., as, since
кола́, f., wagon, cart, car
кра́ва, f., cow
крак, краки́т, крака́, m., leg (note that the articulated form крака́ is pronounced кракъ́) (the numerical form is кра́ка)
лице́, $n$., face
ло́mo, adv., badly
лъжи́џа, f., spoon
me, pron. acc. of the first sing. personal pronoun
mécey, m., month

## CONVERSATION

Къде́ е у́лица .....?
Ка́к мо́га да оти́да та́м?
Та́м мо́же да оти́дете пе́ш.
с трамва́й.
с троле́йбус.
Къде́ е трамва́йната
(троле́йбусната) спи́рка?

мост, мо́стьт, мосто́ве, m., bridge намирам (намеря, -иш), -ах (намеррих), imperf., to find, ce, to find oneself, to be, (French, se trouver) нога́, нозé, f., leg (less common than крак)
нож, но́жьт, но́жо́ве, m., knife
но́ç, -ищ, нócúx, imperf., to carry oбáqe, conj., but
б́бластен, о́бластна, adj., dialectal око́, очй, n., еуе
отделе́ние, n., division, grade
паззя, -иш, па́зи́х, imperf., to guard net, numeral, five
пи́там, пи́та́х, imperf., to ask no, prep., along, on, by
позна́вам (позна́я, позна́еш), позна́вах (позна́x), to recognize
почи́вка, f., vacation, rest
произве́ждам (произведа́, -еші), произве́ждах (произве́дох), imperf., to produce
ръка́, ръцд́, f., hand
смя́там (сме́тна, сме́тнеш), смя́тах (сме́тнах), imperf., to reckon, to count, to consider
спя, -иш, спах, perf., to sleep
стъпа́ло, n., foot (also the tread on stairs)
телé, телéta, n., calf
учи́телка, f., teacher ходи́ло, n., foot (only anatomical) че́тири, numeral, four
чинйя, f., plate
юнни, m., June

Мо́жете ли да ми ка́жете къде́ е по́щата? rápata?
ба́нката?
о́перата?
Мо́ля, къде́ се нами́ра библиоте́ката? музе́ят?
Покаже́те ми къде́ е университе́тьт.
Пови́кайте ми такси́.
Имате ли бага́ж?
Мо́же ли да поча́кате ма́лко? Can you wait a little?

Can you tell me where is
the post office?
the station?
the bank?
the opera?
Please, where is located
the library?
the museum?
Show me where the university is.
Call me a taxi.
Do you have any baggage?

## The Vocative and the Imperative

## Masculine Nouns, Vocative Singurar

The vocative singular of family names is like the basic form. Examples: О Бо́тев! Господи́н Ива́нов!
i. The following have a vocative in -e:
a. Nouns ending in a hard consonant.

| Examples: | кмет - кме́те |
| :---: | :--- |
| поп - по́пе | mayor |
| Ива́н - Ива́не | priest |
| Пе́тьр - Пе́тре | Ivan |
| до́ктор - до́кторе | Peter |
| кум - ку́ме | doctor |
| син - си́не | godfather |
| брат - бра́те | son |
| brother |  |

b. Masculine personal names in -и have a vocative in -e: e.g. До́бри, До́бре. Masculine personal names in -й (-ий or -ой) can have a vocative in -e, but more commonly use the basic form:

| Vikentij | Вике́нтий - Вике́нтие, Вике́нтий |
| :--- | :--- |
| Blagoj | Благо́й - Благо́e, Благо́й |
| Dragoj | Драго́й - Драго́е, Драго́й |
| Stanoj | Стано́й - Стано́е, Стано́й |
| Radoj | Радо́й - Радо́е, Радо́й |

Note that before the -e of the vocative, - к changes to $-ч,-3$ to -ж, and -r to -ж.

| Examples: | юна́к - юна́че |
| :---: | :--- |
| княз - кня́же | hero |
| чове́к - чове́че | prince |
| враг - вра́же | man |
| enemy |  |

Also note that moveable jer is dropped in the vocative (except nouns in -ew; see below).

| Examples: | Пе́тър - Пе́тре <br> мо́мък - мо́мко | Peter youth |
| :---: | :---: | :---: |

2. The following have a vocative in -o:
a. Nouns ending in $\amalg, ж, ~ ч, ~ บ, ~ a n d ~ x . ~$

Examples:

| мъж - мъжо | man, husband |
| :--- | :--- |
| пала́ш - пала́шо | spaniel |
| сирома́х - сирома́хо | poor man |
| коса́ч - коса́чо | reaper |
| глупе́џ - глупе́џо | fool |

b. Nouns ending in -ник and unaccented -ин:

c. Nouns ending in -a or -o:

Examples: войво́да - войво́до
влади́ка - влади́ко
чи́чо - чи́чо
Пе́нчо - Пе́нчо
d. A few nouns in -1:

Examples: | оре́л - о́рльо | eagle |
| ---: | :--- |
| пете́л - пе́тльо | rooster |

3. The following have a vocative in -ю:
a. Nouns ending in a soft consonant (usually $-\mathrm{p},-\mathrm{\lambda}$, or -H ).

| Examples: цар - пи́рю | tsar |
| :---: | :--- |
| друга́р - друга́рю | comrade |
| учи́тел - учйтелю | teacher |
| кон - ко́ню | horse |

b. Nouns ending in -й:

| Examples: | ра́тай - ра́таю | farmhand |
| :---: | :---: | :---: |
|  | сла́вей - сла́вею | nightingal |

4. The following irregularities should be noted:
a. Some nouns have a vocative in both -e and -o.

Examples: син - си́не, си́нко
son brother
brother (older, or an older friend)
b. The following are irregular:

| Examples: | crápeџ - crápче оте́घ - óтче | old man father (priest) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | бащá - та́тко, та́те | father |
|  | Го́спод - Го́споди | Lord |
|  | Христо́с - Хри́сте | Christ |

## Feminine Nouns, Vocative Singular

I. Nouns in -a and -я, except for those in -иц्यа, form the vocative in -о. When -я is not preceded by -и-, the vocative is in -ьо. If the accent in the basic form is on the last syllable, it moves back one syllable in the vocative.

Examples: звезда́ - зве́здо
жена́ - же́но
ма́йка - ма́йко
земя́ - зе́мьо
роби́ня - роби́ньо
дево́йка - дево́йко
star
woman, wife
mother
land
slave, captive
maiden, girl
2. Nouns in -ица (and мома́) have the vocative in -е.

| Examples: | мома́ - мо́ме | girl |
| :---: | :--- | :--- |
| цари́џа - џари́џе | tsarina |  |
|  | сестри́џа - сестри́џе | little sister |

3. Nouns in -ka have a vocative in both -o and -e. The -e ending seems to be preferable with diminutives.

| Examples: учи́телка - учи́телко, учи́телке | teacher |
| :---: | :--- | :--- |
| Мйлка - Мйлко, Ми́лке | Milka |
| Мари́йка - Мари́йке | Marijka |

4. Nouns ending in a consonant have the vocative like the basic form.

| Examples: нощ - нощ | night |
| :--- | :--- |
| мла́дост - мла́дост | youth |

5. The following noun is irregular: дъщеря́ - дб́ще, daughter.

## The Imperative

Verbs in -еш and -иш in the second person singular of the present form the imperative by dropping the -еш or -иш and adding $-и$ for the second singular and -ere for the second plural, if what remains ends in a consonant and by adding -й, -йте, if what remains ends in a vowel. Verbs in -ам drop-m from the second singular present and add -й, -йте to what remains.

| Examples: пека́, пече́ш, печи́, пече́те | bake |
| :--- | :--- |
| бера́, бере́ш, берй, бере́те | gather |
| пйша, пйшеш, пишй, пише́те | write |
| сйпя, сйпеш, сипй, сипе́те | pour |
| зна́я, зна́еш, зна́й, зна́йте | know |
| живе́я, живе́еш, живе́й, живе́йте | live |
| пе́я, пе́еш, пе́й, пе́йте | sing |
| пи́там, пи́таш, пи́тай, пи́тайте | ask |
| у́ча, уччиш, учй, уче́те | learn |


| но́ся, но́сиш, носи́, носе́те | carry |
| :--- | :--- |
| върт́́, -и́ш, върти́, върте́те | turn |
| гово́ря, -иш, говорй, говоре́те | speak |
| брои́, бройш, бро́й, бро́йт | count |
| кроя́, кройш, кро́й, кро́йте | tailor |
| стоя́, стои́ш, сто́й, сто́йте | stand |
| прода́вам, -аш, прода́вай, прода́вайте | sell |

The following are irregular:

| ям, яде́ш, яж, я́жте | eat |
| :--- | :--- |
| дам, даде́ш, дай, да́йте | give |
| ви́дя, ви́диш, виж, ви́жте | see |
| държа́, държи́ш, дръж, дръ́жте | hold |
| вля́за, вле́зеш, влез, вле́зте | enter |
| до́йда, до́йдеш, ела́, ела́те (дойди́, |  |
| дойде́те) | come |

Да оr не́ка (оr не́ка да) plus the present tense can be used with all persons to express the imperative.

Examples: Той да мълчи́! Let him be silent!
Да си съби́раме ума́ в
глави́те! Let us gather our wits!
The negative with the imperative is не.

## EXERCISE 5 A

Пенчо, отиваш ли в София? Не, Петре, отивам в Лондон. Драгой, какво работиш там? Нищо не работя, татко. Войнико, виждаш ли онова поле? Виждам полето, човече, но аз съм юнак а юнаџите никога не работят. Имаш ли жена и синове, селянино? Имам син, чичо, но нямам моливи. Учителю, ние нямаме книги. Ученико, какво имаш? Имам хартия, мастило и няколко тетрадки. Старче, кога заминаваш за Москва (кога отиваш в Москва)? Утре. Иване, работиш ли много добре? Да, господине, много работя сега, но не добре. Петре, виждаш ли кучето и котката? Не, Драгое, но виждам крани и

коне. О царю, аз съм войник, а не студент. Войнико, работиш ли по џия ден? Говоря, човече, за Иван Вазов, не за котката. Приятелю, чети писмото! Довиждане, работнико; напиш" онова писмо! Кажи къде са момџите! Ела тука, Пенчо! Знаеш ли къде е Иван? Не зная, учителю. Пейте и говорете бавно и високо! Давай много хляб на сиромасите! Чакай малко, човече!

## EXERCISE 5 B

In the village there are four houses. In one of the houses there is a man. The man has a son and three daughters. He has no wife. The son has an uncle. The uncle is a shoemaker. The girl is young and pretty. Comrade, where is the shoemaker's house? Is there a vacation in April, Ivan? There is, but I do not know when. Stojan has a horse. Peter sees the horse and buys the ox. How many oxen does Stojan have? The uncle walks many times from the city. Do you know how many times? There is no meat in the city. The Bulgarian's book is on the table. Peter's wife buys bread and meat, apples and pears, John's dog and cat, and the Serb's books and pencils. It seems to me that that is enough. "Write a letter!" "But I am the teacher. I do not have a pencil. Only the students have pencils." "Open the door, please. Close the windows in this room; it is cold here. Let's not speak so loudly; it is not necessary. Let them look at the river and the fish. Villager, sing this song for a foreigner (for the foreigner)."

## VOGABULARY

ако, conj., if (proclitic)
апри́л, m., April
вака́нция, f., vacation
вол, во́лът, воло́ве, m., ох
висо́ко, adv., loudly
вратá, f., door
гле́дам, гле́да́х, imperf., to look at
ropéщ, ropéறа, adj., hot
господи́н, господа́, m., gentleman, Mr.
гръмогла́сно, adv., loudly

дови́ждане, au revoir
до́ста, adv., enough
доста́тьчно, adv., enough
друга́p, друга́рят, друга́pя, voc. друга́рю, num. form друга́pя, m., comrade
eла́ ту́ка, come here
замина́вам (зами́на, -еш), замина́вах (зами́нах) (за), to leave, depart (for)
затва́рям (затво́ря, -иш), затва́рях
(затво́рих), imperf., to close
Ива́н Ва́зов, m., famous writer
и́двам, и́два́х, to come (iterative) (more than once)
из, prep., from, out of, along, over купу́вам (ку́пя, -иш), купу́вах (ку́-

пи์x), imperf., to buy
ма́лко, adv., a little
масти́ло, n., ink
млад, мла́да, adj., young
обуща́р, voc., обущápю, m., shoemaker
отва́рям (отво́ря, -иш), отва́рях
(отво́рих), imperf., to open
пе́сен, пе́сни, f., song
пешко́м, пеш, пеша́, adverbs, on foot прозо́рец, прозо́рции, num. form прозо́peua, m ., window
път, пל́тят, пи์ти, m., time, еди́н път, once

река́, f., river
ри́ба, f., fish
crápeø, ста́рии, voc., стápчe, m., old man
с́́рбин, сб́рби, m., Serb
така́, adv., thus
та́тко, m., father
тря́бвам, тря́бва́х, to need, тря́бва, impersonal, it is necessary
ýrpe, adv., tomorrow
харти́я, f., paper
хо́дя, -иї, хо́ди́х, imperf., to walk
цар, ца́рят, царе́, voc., ца́рю, m., czar
ча́кам, ча́ка́х, imperf., to wait
чуждене́ц, чужденци́, m., foreigner, stranger, short articulated form чуждене́ца
юна́к, юна́џ̆и, voc., юна́ко or юна́че, m., hero

## CONVERSATION

По ко́лко ле́ва се пла́ща на киломе́тър са́мо оти́ване? оти́ване и връ́щане?
Каква́ е та́ксата за ча́кане?
Ко́лко тря́бва да платя́?
Къде́ оти́ва то́зи трамва́й (троле́йбус)?
Йскам да сля́за на хоте́ла.
Тря́бва да сле́зете на сле́дващата (вто́рата, тре́тата) спи́рка.
Ко́лко стру́ва биле́тът?
Ту́к ще сле́аете и ще продължи́те с трамва́й но́мер в та́зи посо́ка.
Ймате ли свобо́дна колá?
Тря́бва ни колá за .... ду́ши.

How much does one pay per kilometer one way? round trip?
What is the rate for waiting?
How much must I pay?
Where does this street car (trolley bus) go?
I want to get out at the hotel.
You have to get out at the next (second, third) stop.

How much does the ticket cost?
You will get out here and continue with street car no.... in this direction.
Do you have a car free?
We need a car for .... persons.

жи́телно пъту́ване?
Запазе́те ми .... места́.
За ко́лко ча́са ще присти́гнем в .....? long trip?
Reserve .... places for me.
In how many hours will we get to .....?

## The Aorist and the Future - The Infinitive

Although the aorist cannot be predicted exactly from the form of the present, a few general remarks about certain groups of verbs may be helpful.
A. The aorist of first conjugation verbs (with presents in -ew) ends in -ax or -яx with the exception of the following:
I. There is a small but important group of verbs of the first conjugation which form the aorist by dropping the ending of the present and adding -o- before the ending of the ist sing. and all plural, and -e-in the 2nd and 3d persons sing. The most common of this group together with their compounds are: пекá, пече́ш, пе́кох, to bake; река́, рече́ш, ре́кох, to say; тека́, тече́ш, те́кох, to flow; влека́, влече́ш, вля́кох, вле́че, to drag; сека́, сече́ш, се́кох, to cut; паса́, пасе́ш, пácox, to pasture; треса́, тресе́ш, тре́cox, to shake; -неса́, -несе́ш, -не́cox, to carry; -ля́за, -ле́зеш, -ля́зох, -ле́зе, to go; мета́, мете́ш, ме́тох, to sweep with a broom; плетá, плете́ш, пле́тох, to plait, to weave; четá, чете́ш, че́тох, to read; бода́, боде́ш, бо́дох, to pierce; клада́, кладе́ш, кла́дох, to lay (a fire); крада́, краде́ш, кра́дох, to steal; преда́, преде́ш, пре́дох, to spin (thread); -веда́, -веде́ш, -ве́дох, to lead; дам, даде́ш, да́дох, to give; ям, яде́ш, я́дох, to eat; раста́, расте́ш, pácтox, to grow; до́йда, до́йдеш, до́йдо́x, to come.
2. Verbs in -у́я, -и́я, and -ю́я drop the -я and add the personal endings of the aorist directly to the stem: e.g. чýя, чýeш, чух; пи́я, пи́еш, пих; плю́я, плю́еш, плюх.
B. Of the aorists ending in -ax or -sx of the first conjugation verbs the following groups may be discerned:

1. Verbs in -на have the aorist in -нах: e.g. ди́гна, ди́гнеш, ди́гнах.
2. Verbs in -és drop the -e- and have the aorist in -śx: e.g. пе́я, пе́еш, пях ; живе́я, живе́еш, живя́х.

Exceptions: наде́ях се, наде́еш се, наде́ях, to hope; доде́я, доде́еш, доде́ях, to bore; зе́я, зе́еш, зésx, to gape, to stand wide open.
C. The aorist of second conjugation verbs (with presents in -и́ш) ends in either -ux or -sx (ax after palatal consonants).

1. Verbs with the accent on any syllable other than the final one have the aorist in -их. (Exception: ви́дя, ви́диш, видя́х, to see).
2. Some verbs with the accent on the final syllable have the aorist in -ux and some have it in -fx (or -áx).

The following verbs have the aorist in -и́x:

1. Verbs in -оя́, -ая́, and -уя́. E.g. броя́, брои́ш, брои́х, to count; таи́, таи́ш, таи́х, to be silent; струя́, струи́ш, струи́х, to flow. (Exceptions: боя́, бои́ш, боя́x, to be afraid; croи́, стои́ш, crośx, to stand.)
2. Verbs in -шá. E.g. сушá, суши́ш, суши́x, to dry; греша́, греши́ш, греши́х, to $\sin$; тешá, теши́ш, теши́х, to comfort.

Note on accent in the aorist: When the verb is simple the accent may be either on the ending or on the syllable before the ending, except 1) for verbs with aorists in -ox, and 2) when the accent of the present is on the final syllable, in which case the accent of the aorist can be only on the final syllable. Видя́x is an exception here with its accent only on the final syllable; its present is ви́дя. Verbs with aorists in -ox (except до́йдо́x and оти́дóx) have the accent on the syllable before the ending, even when the accent of the present is on the final syllable.

When the verb is compounded by a prefix that makes a separate syllable the accent of the aorist is always the same as that of the present. (Exceptions would be " B " and " c "; e.g. вло́жа, сло́жа - вло́жи́х, сло́жи́х).

## The Future (бъдеще време)

The future is expressed by the particle me plus the present of the verb. Щe always precedes the verb.
Example: I shall write, etc. аз ще пи́ша ние ще пи́шем ти ще пи́шеш той ще пи́ше вие ще пи́шете те ще пи́шат

The negative form of the future tense usually is formed with

няма да plus the present. Less frequently не ще is used with the present. In such cases the accent is always on me.

Example: I shall not have, etc. аз ня́ма да и́мам ти няма да имаш той няма да има

ние няма да имате вие няма да имате те няма да имат

аз не щé и́мам ти не ще имаш той не ше има

ние не ще имаме вие не ще имате те не ше имат

Note 1: The particle me must not be confused with the inflected verb ща which ordinarily means "to want", but is also used in the formation of certain other tenses (see Lessons Thirteen and Fifteen).

## The Infinitive (инфинитив)

Generally speaking, Bulgarian has no longer any infinitive, but remains of an old infinitive are found in some expressions. The form of the infinitive in the present day language is the same as that of the 3 d person singular of the aorist tense.
Examples: мо́же 6и, it is possible, perhaps; мо́жем ка́за, we can say; сти́га хо́ди, (far) enough, that will do!; сти́га гово́ри, say no more! (instead of сти́га сте хо́дили, сти́га сте гово́рили).
The infinitive is found frequently in the negative imperative with неде́й, неде́йте. E.g. неде́йте че́те, do not read; неде́йте пла́ка, do not cry, weep (instead of неде́йте да чете́те, неде́йте да пла́чете).

## EXERCISE 6 A

"Днес аз няма да ида на училище!" каза един ден Лозанка. "Зашо?" попита Драгой. "Не мога да чета, нито да пиша. Не зная буквите." "Нищо, Лозанке! Аз съм ученик от пети клас, мога вече свободно да чета, да пиша, и да смятам. Аз ще ти

покажа буквите. Ти скоро ще се научиш да четеш, да пишеш, и да смяташ." И наистина, скоро тя се научи свободно да чете, да пише, и да смята.

Колко време ще пътувате из България? Аз не видя жените. Далеч ще отиде.

Езоп срещна един пътник, който го запита: "След колко часа ще мога да стигна до най-близкото село?" "Върви!" отговори му Езоп.
"Аз зная, че трябва да вървя; питам те - за колко време ще стигна?" "Върви!" отново му каза Езоп.
"Това е някакъв луд," помисли си пътникът и продължи пътя си.

След като направи няколко крачки, Езоп му извика: "След два часа ще стигнеш..."

Пътникът се върна и запита: "Защо не отговори веднага на моя въпос?" "Как мога веднага да направя това," възкликна Езоп, "Като не зная с каква скорост ще вървиш?"

Из басните на Езопа.

## EXERCISE 6 B

Why won't Lozanka go to school today? She can't read the letters. She did not see Dragoj. She will be able to learn to write. The horse came to the village, but Peter did not see the horse. There is a horse in school. Where is he? Peter does not know, but Lozanka said that she knew. She bought the pears in the village. He will buy pears in the city.

## VOGABULARY

## 6ácня, f., fable

бли́зък, бли́зка, adj., near
бу́ква, f., letter of the alphabet
Бълга́рия, f., Bulgaria
ведна́га, adv., immediately
вре́ме, n., time
ври́щам се (ви́рна, -еш, се), ври́щáх (ві́рна́х ce), to return (intrans.)
възкли́квам, възкли́квах, imperf., to call out, to shout

възкли́кна, -еш, възкли́кнах, perf., to call out, to shout
въпро́с, m., question
Eзón, m., Aesop
запи́там. запи́тах, perf., to ask изви́квам (изви́кам), изви́квах (из-
ви́ках), to call out
клас, клас́́т, класове́, m., class
кра́чка, f., a step
Лоза́нка, f., Lozanka, girl's name

луд, лу́дият, лу́ди, m., a crazy person наи́стина, adv., in truth
напра́вя, -иші, напра́вих, to make, to do
нау́ча се, -ише, нау́чих се, perf., to learn, to have learned
ни́то, conj., nor
ня́какъв, ня́каква. adj, of some sort ня́кога, adv., sometime
отно́во, adv., again, anew
пе́ти, ordinal numeral, fifth
пока́звам (пока́жа, -еш), пока́звах (пока́зах), imperf. to show
поми́сля, -иш, поми́слих, perf., to think
продължа́, -и́шІ, продължи́х, perf.,
to prolong, to continue
 m., traveller

свобо́дно, adv., freely
cкópo, adv., quickly, soon
ско́рост, f., speed
след, prep., after
след като́, conj., after
слу́шам, слу́шáx, imperf., to hear, to listen
сре́щам (сре́щна, -еш), сре́щáх (сре́щна́х), imperf., to meet
сти́гна, -еш, сти́гна́х, perf., to arrive час, часв́т, часове́, numerical form чáca, m., hour

## CONVERSATION

Къде́ е бюро́то за информа́џия? Къде́ прода́ват биле́ти за....?

Кога́ тръ́гва вла́кът за....?
Кога́ присти́га вла́кът от....?
Бъ́рз ли е или е пб́тнически?
Да́йте ми еди́н биле́т (два, три биле́та) пъ́рва (вто́ра) кла́са до .....
Мо́же ли да ми даде́те запа́зени места́?
Ко́лко стру́ва биле́тьт (за) пъ́рва (вто́ра) клáca?
Напише́те (ми) џена́та.
На ко́й колово́з е вла́кът?
Кога́ ще присти́гнем?
Кога́ тръ́гват сле́дващите вла́кове за .....?

Where is the information desk?
Where do they sell tickets for....?
When does the train leave for....?
When does the train arrive from....?
Is it an express or a local?
Give me one (two, three) ticket first (second) class for .....
Can you give me reserved seats?
How much does a first (second) class ticket cost?
Write (me) down the price.
On what track is the train?
When will we arrive?
When do the next trains for ..... depart?

## Formation of the Perfective Aspect да and че - The Imperfect

The present tense of perfective verbs cannot be used in the main clause, but only in a subordinate clause, where it frequently has a future sense.
Example: Ми́сля да напи́ша писмо́ на Ива́н. I think I shall write a letter to John.
Generally speaking every action in Bulgarian can be expressed by two verbs, one imperfective and the other perfective.
For the most part, simple (непроизво́дни) verbs (uncompounded) are imperfective. E.g. гово́ря, to speak, пи́ша, to write, живе́я, to live, чи́стя, to clean, спя, to sleep. There are, however, about fifty that are perfective, among which are: дам, to give, ка́жа, to say, ка́ча, to climb, ку́пя, to buy, плат́́, to pay, прати́, to send, про́cя, to ask, рекá, to say, решá, to decide, ско́ча, to jump, се́тя се, to remember, тýря, to place, хвъ́рля, to throw.
The most common way of making an imperfective verb into a perfective verb is by adding a prefix. E.g. четá, про-чета́, to read; пи́ша, на-пи́ша, to write.

The most common prefixes for verbs are: в- (въ), въз-, до-за-, из-, на-, над-, о- (об-), от-, по-, под-, пре-, пред-, при-, про-, раз-, с- (съ-), and у-.

The accent of a verb can never fall on the prefix.
The prefixes not only make a simple imperfective verb perfective, but they often also alter the meaning of the verb. E.g. бера́, to gather, из-бера́, to select, paз-бера́, to understand; гледам, to look, раз-гле́дам, to survey, etc. The prefixes на-, по-, npo-, and o- often, however, express only perfective aspect, and do not alter the meaning. E.g. пи́ша, на-пи́ша, to write, чета́, про-чета́, to read.

## Perfectives in - $\mathbf{H}$

Some verbs can also form a perfective by suffixing -на to the simple imperfective. E.g. лежá, to lie, лér-на, to lie down, све́тя, све́т-на, to light, гре́я, гре́й-на, to burn, to warm, чу́кам, чу́к-на, to hammer, pound, knock.

There are some verbs in -на that are imperfective. E.g. бръ́сна, to brush, га́сна, to extinguish, ги́на, to perish, гъ́на, to fold, мръ́зна, to freeze, ть́на, to drown, тре́пна, to start, be startled, шéпна, to whisper.

There are some verbs whose simple form never occurs uncompounded. E.g. -ема is not found except in such compounds as пое́ма, прие́ма, зае́ма, взе́ма, отне́ма, etc.; -пра is found only in допрá, спра, опра́, etc.; -луча, only in полу́ча, улу́ча; and -ложа only in сло́жа, подло́жа, прило́жа, изло́жа, etc.

## Да and че

Since Bulgarian has no infinitive (see Lesson 6) да plus the present is used in its place to express a complementary verbal idea. Ми́сля да и́да, I intend (think) to go; и́скам да ку́пя, I want to buy; мо́га да ви́дя, I can see, etc.

On the other hand, че is used where in English we would expect "that" rather than a complementary infinitive. Ми́сли, че Вие сте уморе́н, He thinks that you are tired; Той ка́зва, че та́зи дево́йка е не́roва сестра́, He says that this girl is his sister.

In other words, after móra and verbs of wishing, intending and the like, one uses да; after verbs of thinking, saying, noting, believing, and the like, one uses че.

The Imperfect (минало несвършено време)
The endings of the imperfect are as follows:

| Verbs of the 1st and 2nd Conj. | Verbs of the 3d Conj. |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Sing. |  | Pl. | Sing. | Pl.

The endings of the imperfect are added to the present stem of the verb, which is found by dropping the -еш, -иш, or -яш from the second person singular of the present tense.
Verbs of the ist and and conjugations with the accent on the final syllable of the ist person singular of the present use the forms which are not in parentheses in the first and second columns above. All other verbs of the ist and 2nd conjugations use the forms in parentheses in the first and second columns above.
Verbs of the ist and 2nd conjugations whose present stems end in -ч, -ж, $-ш$, or a vowel can have their imperfects in either -éx or -áx, if the final syllable is accented in the ist person singular of the present tense; but there seems to be a preference for -áx. The accent of the imperfect is the same as the accent of the present.

| Examples: пи́там | пи́тах | I asked |
| :--- | :--- | :--- |
| пи́ша | пи́шех | I wrote |
| река́ | речáх (рече́х) | I said |
| но́ся | но́сех | I carried |
| дам | дадя́х | I gave |
| прочета́ | прочетя́х | I read |
| доведа́ | доведя́х | I led |
| държа́ | държа́х (държе́х) | I held |
| напра́вя | напра́вех | I did |
| позна́я | позна́ех | I recognized |
| позова́ | позовя́х | I called |
| въ́рна | върнех | I turned |

The imperfect of the verb "to be" is perfectly regular:

| бях | бя́хме |
| :--- | :--- |
| 6éше | бя́хте |
| бе́ше | бя́ха |

## EXERCISE 7 A

Сутринта винаги пия чай и ям едно варено яйце. Утре аз ще ви видя към десет часа, за да можем да продължим нашата

работа. Емил каза, че видя дрехите. Сега чета писмото. Вие прочетохте разказа на Станев. Искате ли да заминете за Пловдив? Кажи на келнера да напълни тази чаша. Днес бях в ЏУМ в София; ЏУМ значи џентрален универсален магазин. Там купих ръкавици за майка (ми), пола и чорапи за жена (ми) и една риза за брат (ви). Когато обера крушата, ще ида на пазара, за да продам крушите. Като окосиш ливадата, той ще разоре земята и ще засади картофи или ще засее пшеница. През ваканцията той беше в къщата на приятелката на Иван и сега се връщаше, за да продължи учението. Той се върна вчера. Утре ще идем на вечеря на Витоша. Той се обърна да види идва ли Иван. Той се обръща няколко пъти, но не видя къде се криеше Димитър. Преди да поискаме да ядем, ние дълго стояхме смутени. Можете ли да четете почерка на Елена?

## EXERGISE 7 B

The man on the street saw the car and ran into the house. He told John's brother that he wanted to buy the land, but his brother was not willing to sell the meadow. You will know even the most distant parts of our land. Sit down, please! I shall tell you a strange story. Twenty years ago the shepherd Delcho found a child in a cave. When the child saw Delcho it began to cry and Delcho picked up the baby. Then the baby was silent and suddenly it smiled. Delcho took the child - the son a of great chorbadzhi - home and told his (cи following the word for "wife") wife to light a fire, to boil some water, and to make some soup. The woman prepared the food and the child ate greedily. Delcho told his (cи following the word for "wife") wife that they would try to find the child's parents in the village. Delcho, the bandit who (който) became a shepherd, went to the village to ask in the tavern if the tavern-keeper knew of the lost child. The tavern was closed, and Delcho went to the (village) council. The president of the council said that, if they wanted to keep the baby, the child could stay with Delcho.

## VOCABULARY

бе́бе, бе́бета, n., baby
варе́н, варе́на, ppp. of варя́, -и́ші boiled
вди́гам (вдйгна -еш); вди́га́х (вди́гнáx), to lift, to raise
ви́наги, adv., always
Ви́тоша, f., name of mountain near Sofia
внеза́тно, adv., suddenly
вчépa, adv., yesterday
годи́на, f., year
голя́м, голя́ма, голя́мо, голе́ми, adj., big, large
два́десет, num., twenty
Де́лчо, m., man's name
детé, дешá, n., child
Дими́тьр, m., man's name
дори́, adv., even
дре́xa, f., garment, frequently in the plural for clothes.
дйンro, adv., long, for a long time
Еле́на, f., woman's name
Еми́л, m., man's name
за да, in order to
задъ́ржам (задържа́, -и́ш) ; задъ́ржáx), imperf., to hold, to keep
зана́сям (занеса́, -е́ш) ; зана́сях (занécox), to carry
запа́лвам (запа́ля, -иш); запа́лвах (запа́лих), imperf., to light, to set fire to
запла́квам (запла́ча, -еші); запла́квах (запла́ках), imperf., to cry
заса́ждам (засади́, -и́ш); заса́ждах (засади́х), imperf., to plant
зася́вам (засе́я, засе́еш); зася́вах (зас́́x or засе́sx), imperf., to sow затво́рен, затво́рена, ppp. of затво́ря, -иш, closed
зати́чвам се (зати́чам ce), imperf., to run, to rush (към) towards
зна́ча, -иш; зна́чи́х, imperf., to mean изби́рам (избера́, -е́ш); изби́рах (избра́х), imperf., to choose
избя́гвам (избя́гам), imperf., to flee изгу́бен, изгу́бена, ppp. of изгу́бя, -иш lost
исто́рия, f., history, story

картóф, m., potato
ке́лнер, m., waiter
кмет, кме́тьт, кме́тове, m., kmet, head of a village
когáto, conj., when
кри́я, кри́еш; крих, imperf., to hide кръ́чма, f., tavern
кръчма́р, кръчма́рят, $m$., tavern keeper
кьм, prep., towards
ла́комо, adv., greedily
магази́н, m., store
мль́квам (мль́кна, еші); мль́ква́х (мль́кна́х), imperf., to be silent
напра́вям (напра́вя, -иш); напра́вях (напра́вих), imperf., to make, to do
напи́лвам (напи́лня, -иш); напйлвах (напъ́лних), imperf., to fulfill оби́рам (обера́, -е́ш); оби́рах (о6páx), imperf., to gather
обу́вка, f., usually in plural; shoes, whatever is worn on feet
община́, f., administration of a town or community
обри́щам (обі́рна, -еш); обри́щах (обърнах), imperf., to turn
овча́р, овча́рят, m., shepherd
огни́щe, n ., hearth
окося́вам ог око́свам (окося́, -и́ш); окося́вах оr око́свах (окоси́х), imperf., to mow
опозна́вам (опозна́я, опозна́еш); опозна́вах (опозна́х), imperf., to become well acquainted with
оста́вам (оста́на, -еші); оста́вах (оста́нах), imperf., to remain
паза́р, m., market
пещерá, f., cave
пла́щам (плати́, -и́ш); пла́щáx (плати́x), imperf., to pay
Пло́вдив, m., name of city
погле́ждам (погле́дна, -еш); погле́ждах (погле́днах), imperf., to look at, to take a look into
пои́сквам (пои́скам), imperf., to express desire, to want
nosá, f., skirt

пори́чвам (пори́чам), imperf., to order
постара́вам се (постара́я се, постаpáem ce); постара́вах се (постаpáx ce), imperf., to endeavor, to do one's best
почерк, m., handwriting, pl., nóчерии
преди́, prep., before, преди́ да, conj., before
председа́тел, председа́телят, m., president
приго́твям (приго́твя, -иші); приго́твях (приго́твих), imperf., to prepare
пшени́ца, f., grain, wheat
páбота, f., work
разбо́йник, разбо́йници, m., robber, bandit
разка́звам (разка́жа, -еш); разка́звах (разка́зах), imperf., to relate, to tell a story, to recount
разора́вам (разора́, -е́ш); paзорáвах (pasopáx), imperf., to plough completely
ри́за, f., shirt
роди́тел, vос. роди́телю, m., parent ръкави́џа, f., glove
сгря́вам (сгре́я, -сгре́еш); сгря́вах (сгряx), imperf., to heat, warm
ся́дам (се́дна, -еш) ; ся́дáх (се́дна́х)
imperf., to sit, to take a sitting position
се́лсъвét, m., village council
смуте́н, смуте́на, ppp. of смутя́, -и́ш, confused, embarasse.:
ста́вам (ста́на, -еші); ста́вáх (ста́нáx), imperf., to rise, to stand, to take a standing position; to become
Ста́нев, m., name of contemporary writer, Еми́лиян Ста́нев
стоя́, стойш; стоя́х, imperf., to be standing
су́трин, f., morning
тога́ва, adv., then
универса́лен, универса́лна, adj., universal
усми́хвам се (усми́хна се, усми́хнеш се); усми́хвах се (усми́хнах ce), imperf., to smile
уче́ние, n., study, studies
центра́лен, џентра́лна, adj., central
чай, ча́ят m., tea
чáша, f., glass
чора́п, m., stocking
чорба́, f., soup, stew
чорбаджияя, m., rich landowner
чу́ден, чу́дна, adj., wondrous, strange
я́дене, n ., food, meal
яйघе́, n., egg

## CONVERSATION

Къде́ е чака́лнята?
бюфе́тьт?
гардеро́бът?
Изви́кайте еди́н носа́ч, мо́ля.
Изпрате́те то́я бага́ж до с пъ́рвия (вто́рия) влак.
Къде́ е мо́ят ваго́н?
Йма ли свобо́дно мя́сто?
За къде́ пъту́вате?
Това́ купе́ за пуша́чи ли е?

Where is the waiting room?
the buffet?
the baggage room?
Please call a porter.
Forward this baggage to .... with the first (second) train.
Where is my car (train)?
Is there an empty seat?
Where are you travelling to?
Is this compartment for smokers?

Къде́ е ваго́н-рестора́нтьт?
спа́кният ваго́н?
Ка́к се ка́зва та́я rápa?
Ко́лко ще престои́м?
Да затво́рим (отво́рим) ли прозо́peцца?
Къде́ да си нале́я вода́?
Йма ли чешма́ на та́зи rápa?

Where is the dining car? the sleeper?
What's the name of this station?
How long will we stop?
Shall we close (open) the window?
Where can one get some water?
Is there a fountain in this station?

## Personal Pronouns - Possessive Adjectives Adjectives

## Personal Pronouns

## SINGULAR

| Nom. аз | ти | той | тя | то |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Dat. | (ме́не) | (те́бе) | (не́му) | (ней) | (не́му) | (се́бе) |
|  | ми | ти | му | и́ | му | си |
| Асс. ме́не, ме | те́бе, те | не́го, го | не́я, я | не́го, го | се́бе, се |  |

PLURAL

| Nom. | ни́е | ви́е | те |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Dat. | (нам) ни | (вам) ви | (тям) им |
| Acc. | нас, ни | вас, ви | тях, ги |

The long forms of the accusative are used always after prepositions. The short forms are sometimes used together with the long forms at the beginning of a sentence, in which cases they follow the long forms. The long form is also used when there is a logical emphasis on the pronoun.

The long form of the dative is rare (except for ме́не ми and те́бе ти). In its place one uses на plus the long form of the accusative. E.g. на нас, to us, на вас, to you, на тяx, to them. The short form of the dative is widely used as a dative of possession instead of the possessive adjectives, e.g. кни́гата ми е там, my book is there. The short forms are unaccented enclitics; but after не they take an accent. The accent on и above is merely orthographic. The reflexive refers back to the subject of its clause, whatever person, gender, or number that subject may be.

Possessive Adjectives

| Ist Pers. | Sing. <br> Pl. | мой <br> наш | мо́я на́ша | móe на́ше | мо́и на́ши |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2nd Pers. | Sing. | твой | TB | tróe | тво́и |
|  | Pl. | ваш | ва́ша | вáme | ва́ши |
| 3 d Pers. | Masc. and Neut. | нérob | не́roва | нérobo | не́roви |
|  | Fem. | не́ин | не́йна | не́йно | не́йни |
|  | Pl. | те́хен | тя́хна | тя́xно | те́хни |
| Reflexive |  | свой | сво́я | cróe | сво́и |

The articulated forms are:

| мо́ят, мо́я | мо́ята | мо́ето | мо́ите |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| тво́ят, тво́я | тво́ята | тво́ето | тво́ите |
| не́говият, не́говия | не́говата | не́говото | не́говите |
| не́йният, ни́ниня | не́йната | не́йното | не́йните |
| на́шият, на́шия | на́шата | на́шето | на́шите |
| ва́шият, ва́шия | ва́шата | ва́шето | ва́шите |
| те́хният, те́хния | тя́хната | тя́хното | те́хните |

Adjectives in Bulgarian distinguish three genders in the singular, but there is only one form for all three genders in the plural.
Example: ху́бав, ху́бава, ху́баво, ху́бави
The masculine singular of the adjective has a vocative in -и, e.g. ми́ли си́не, dear son; дра́ги прия́телю, dear friend.

Attributive adjectives, rather than the nouns which they modify, take the article. This article has the same form as for nouns, except for the masculine singular, which inserts -и-.

Examples:

| Basic <br> Form | Masc. | Masc. | Fem. | Neuter |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| dear | ми́лият | ми́лия | илата | и́лото | re |
| blu | си́ният | си́ния | си́нята | й | си́ните |
| rob hi | не́говия | не́rовия | нé | не́говото |  |

## Comparison of Adjectives

The comparative is formed by prefixing the particle nо- to the positive. The superlative is formed by prefixing the particle най- to the positive. These particles are joined to the adjective by a hyphen. The primary accent of the word falls on the particle.
Examples:

| по́-ху́бав | more beautiful | на́й-ху́бав most beautiful <br> по́-добъ̊р |
| :--- | :--- | :--- |
| better | на́й-добъ́р best |  |

The preposition used after both the comparative and the superlative is "от". Пъ́пешът е по́-ху́бав от ди́нята, The melon is better than the watermelon. With verbs "отко́лкото" is used instead of "от". По́ оби́чам пь́пеша, отко́лкото ди́нята, I prefer the melon to the watermelon (rather than the watermelon).

Irregular comparison. мно́го, по́вече, на́й-вече much, more, most.

The comparative particles may also be prefixed to nouns, verbs, or prepositional phrases.
Examples: Ти си по́ юна́к от ме́не, You are more of a hero than I. Най оби́чам Пе́тко, I like Petko best. Ела́ пó към ме́не, Come more towards me!

## Formation of Adverbs from Adjectives

The neuter singular of the adjective is frequently used adverbially. Examples: Той roво́реше бъ́pзо, He was speaking rapidly. Te дойдо́ха къ́сно, They came late.

Note I. When a noun is followed by the "dative of possession", the noun must be articulated, unless the relationship expressed is that of immediate family.
E.g. жена́ ми, my wife, бащá ми, my father, but кни́гата ми, my book, ша́пката ми, my hat, etc.

## Note 2. Word Order

The short forms of the personal pronouns have no accent of their own and are enclitic. They cannot, therefore, stand first in a sentence. They usually precede the verb in the sentence. Verbal enclitics precede pronominal enclitics except "e", which follows. If there is both a dative and an accusative pronoun, the dative precedes the accusative. If the verb begins the sentence, the pronouns, of course, follow it.
Examples: Ни́е го позна́ваме добре́, We know him well. Позна́ваме го добре́, We know him well. Тя ми го даде́, She gave it to me.
In the future tense the pronouns may come between the particle ще and the present form, or between ня́ма да and the present in the case of the negative. In the future tense the interrogative enclitic ли follows the verb, not the particle щe.

| Examples: Ще ка́жа ли? | not Щِе ли ка́жа? |
| :--- | :--- |
| Той ще ти го даде́ | He will give it to you. |
| Ня́ма да Ви ка́жа | I shall not tell you. |

## EXERCISE 8 A

Нашата черна дъска е поставена до стената, с лиџе към учениците. Тя е сложена на триножник. На долния край има сандъче. В него туряме бърсалката и тебешира. Черната дъска е четвъртита и с две лиџа. Тя е направена от дъски, елепени една с друга. Черната дъска е училищна потреба. Учителят и ние, учениците, пишем, смятаме или чертаем на нея с тебешир.
Направиха си Кумчо Вълчо и Кума Лиса къщичка. Заживяха заедно. Купиха си гърне мед. "Да го изядем, Лиске!" рече Вълчо. "Не бква, Вълчо!" отговори Лиска." "Ше го скрием за гости." "Да го скрием, сестричке!"
Речено, сторено. Скриват меда в хралупата. Ала Кума Лиса често-често се навърта около хралупата и се облизва. Дали ще остане медеџ за гости - кой знае?
Една вечер замолих дядо си да ми разкаже нещо. Дядо.се позамисли малко и рече:
"Не мога да си спомня нищо ново!"
"Много ли са силни нашите коне?" "Наистина, силни са," отговорих аз.
"А кое е по-силно от коня?" запита дядо. "Вълкът," казах a3...
"А кое е по-силно от човека?" "Старостта." "А от старостга?" "Смъртта." "А от смъртта?"
"По-силно от смъртта е хубавото и честно име. Когато човек умре, погребват го, но неговите добри дела дълго се споменават... Човек загива, но за честния дълго време хората говорят. Ето кое е по-силно от смъртта."

## EXERCISE 8 B

The blind man is reading the blue books in the green school. Our valley is green in summer. Their schools are better than ours. The man's face is black, but his hands are white. His answer is good. What did he say to Peter? His mother sees him, but his friend is his guest and does not like the honey on the table. I put (past tense) the book on the table. In the room there is a blackboard. The teacher writes on the blackboard with chalk. I write with a pencil. What are you looking for? I shall look for him in school.

## VOGABULARY

| бърса́лка, f., eraser <br> бя́л, бя́ла, бя́ло, бе́ли, adj., white ве́чер, f., evening гост, го́стьт, m., guest <br> гърне́, гьрне́та, n., jug, earthenwa vessel, pot <br> де́ло, дела́, n., deed, act, work <br> дڭ́лъг, дъ́лга, adj., long <br> до, prep., to <br> до́лен, до́лна, adj., lower <br> дъска́, f., board <br> заги́вам, (заги́на, -еш); -ах (заг нах), imperf., to perish, to killed |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

axá, conj., but
бърса́лка, f., eraser
бя́л, бя́ла, бя́ло, бе́ли, adj., white
解,
гърне́, гърне́та, n., jug, earthenware vessel, pot
, дла, n., deed, act, work
аълъг, дълга, adj., long
до, prep., to
adj., lower
дъска, f., board
нах), imperf., to perish, to be
за́едно, adv., together

заживя́вам (заживе́я, -еші); -ах (заживя́х), imperf. to live, to begin to live
замо́ля, -иш; замо́лих, perf., to beseech, to ask, to pray
зеле́н, зеле́на, adj., green
кум, куми́т, ку́мове, m., godfather кума́, f., godmother
Кума́-ли́са, f., children's name for a fox
ку́мчо, m., dim. оf кум, куми́т, кýмове godfather
Ку́мчо-вธ́лчо, m., children's name for a wolf
къ́щичка, f., dim. of къ́щ̆ house ля́то, летá, n., summer

мед, меді்т, m., honey
меде́ц, no plural, dim. of мед, honey
навъ́ртам се, -аш се (навъртя́ се, -и́ш се); навъ́ртах се (навъртя́хce), imperf., to stay around, to "hang" around
напра́вен, напра́вена, ppp. of напра́вя, -иш made, constructed
не би́ва, it is impossible
нов, но́ва, adj., new
обли́звам се (обли́жа се, -еш се); -ax ce (обли́зах ce), imperf., to lick one's lips
о́коло, prep. around
отгово́ря, -иш; отгово́рих, perf., to answer
погре́бвам (погреба́, -е́ш) ; погре́б-
вах (погреба́x), imperf., to bury
позами́сля се, -иш се; позами́слих ce, perf., to think a little
поста́вен, поста́вена, ppp. of поста́вя, -иш, to place
потре́ба, f., need
ре́чен, ре́чена, ppp. of река́, рече́ш, ре́кох то say
сандъ́че, сандъ́чета, n., box (dim. of сандъ́к, -ъ́џूи)
си́лен, си́лна, adj., strong, powerful скри́вам (скри́я, скри́еш); скри́ва́х (скрих), imperf., to hide

слепе́н, слепе́на, ppp. оf слепя́, -и́ш, glued, stuck
сло́жен, сло́жена, ppp. of сло́жа, -иш, put together
сляп, сля́па, сля́по, сле́пии, adj., blind смърт, f., death
спомена́вам се (спомена́ се, -е́ш сe);
спомена́вах се (спомена́х се), imperf., to mention
спо́мням (спо́мня. -иш); -ях (спо́мнйх), imperf., to remind
ста́рост, f., old age
стена́, f., wall
сто́рен, сто́рена, ppp. оf сто́ря, -иш, done
тебеши́р, m., chalk
трино́жник, трино́жниџ्रи, m., tripod ту́рям (ту́ря, -иш) ; ту́ря́х (тýри́х), imperf., to put, to place
уми́рам (умра́, -е́ш; уми́рах (умpáx), imperf., to die
учи́лищен, учи́лищна, adj., of the school, belonging to the school хралу́па, f., a hollow, den черве́н, черве́на, adj., red че́стен, че́стна, adj., honest че́рен, че́рна, adj., black черта́я, -еш; черта́х, impf., to draw четвърти́т, четвърти́та, adj., rectangular

## CONVERSATION

Ймате ли самоле́тна връ́зка Do you have air connection c....? with....?
Кога́ изли́та самоле́тьт за....? When does the plane depart for....?
Все́ки де́н с изключе́ние на не- Every day except Sunday. де́ля.
За у́тре ня́маме, има́ме за в дру́ги де́н.

Кога́ тря́бва да бъ́да ту́к?
Не разбра́х.

We don't have any for tomorrow, we have for day after tomorrow.
When do I have to be here? I did not understand.

At what time does the plane depart?

Ще полу́чим ли заку́ска в самоле́та?
Къде́ да преда́м бага́жа си?
Кога́ тръ́гва парахо́дът за....?
Какво́ да взе́ма проти́в мо́рската бо́лест?
Изпи́йте еди́н коня́к, една́ лимона́да.
Не ми е добре́.
Събуде́те ме, като́ наближи́м.

Will we have a snack on the plane?
Where do I check in my baggage?
When does the boat for .... depart?
What do I take for seasickness?
Take some cognac, a glass of lemonade.
I don't feel well.
Wake me when we are getting near.

## Formation of the Imperfective Aspect The Perfect

Perfective verbs can be made into imperfective verbs by adding one of the suffixes: -ам (-ям), -вам, -а́вам (-я́вам). E.g. ка́жа, ка́звам, to say; изгори́, изга́рям, to burn; ку́пя, купу́вам (the only verb in -у́вам), to buy; скри́я, скри́вам, to hide. These suffixes change only the aspect, not the basic meaning of the verb.

1. The suffix -вам is the most common of those given above and is added to verbs of all three conjugations. We have seen already ка́жа, ка́звам, to say, and скри́я, скри́вам, to hide. Other examples are: подпи́ша, подпи́свам, to sign, тръ́гна, тръ́гвам, to go, нака́рам, нака́рвам, to drive.
2. The suffix -я́вам (-а́вам after ж, ч, ш, m , and жд) is added to verbs of the 2nd conjugation which have the accent on the last syllable. E.g. преброя́, преброя́вам, to count over, награди́, награжда́вам, to reward.
3. The suffix -am is added to a few verbs in the ist conjugation. E.g. изплетá, изпли́там, to weave, изрека́, изри́чам, to express, to speak, умра́, уми́рам, to die, взе́ма, взе́мам, to take, наме́ря, нами́рам, to find, напреда́, напри́дам, to progress.

Note: The root vowels " e " and " o " of the perfective become " $и$ " and " a " in the imperfective. E.g. (in addition to the above) изсека́, изси́чам, to cut out, помо́гна, пома́гам, to help, сло́жа, сла́raм, to place together. (Взе́мам is an exception, but the form взи́мам is not uncommon.) When there is no vowel in the root of the perfective, an -и- is inserted in the imperfective. E.g. (in addition to умра́, уми́рам above) простра́, прости́рам, to spread, спра́, спи́рам, to stop, съзра́, съзи́рам, to see, perceive.
4. The suffix -ям is added chiefly to verbs of the 2nd conjugation. E.g. изгори́, изга́рям, to burn up, повто́ря, повта́рям, to repeat, изменя́, изме́ням, to exchange, плати́, пла́щам, to pay, уловя́, ула́вям, to hunt for, to find, изградя́, изгра́ждам, to build.

Notes: a) An -o-in the root of the perfective frequently becomes -a- in the imperfective. Examples above, and also отро́вя, отра́вям to poison. But e.g. расхо́дя (се), расхо́ждам (се) to take a walk.
b) Before -ям the consonants " T " and " $\pi$ " are changed, to "听" and "жд" respectively, after which -ям becomes -ам. In addition to examples above, cf. пра́тя, пра́щам, to send, родя́, ра́ждам, to bear, give birth to, ви́дя, ви́ждам, to see.
5. Perfectives in -на sometimes change the root vowel -е- to -яin the imperfective. E.g. бле́сна, бля́скам, to glisten, ле́rна, ля́гам, to lie, сме́тна, смя́там, to count, се́дна, ся́дам, to seat oneself, тре́сна, тря́скам, to shake.
6. Foreign borrowings in -ирам are regularly both perfective and imperfective. E.g. телефони́рам, to telephone.

It seems clear that -a- and to a less extent -и- are characteristic root vowels for the imperfective; whereas -e- and -o- are characteristic for the perfective.

## The Perfect (ми́нало неопределе́но вре́ме)

The perfect is a compound tense made up of the aorist past particle of the verb plus the present tense of "to be". The aorist past participle is formed on the aorist stem by dropping the -x of the first person singular of the aorist and adding the participial endings $-\lambda$, -ла, -ло, -ли. Aorist stems ending in -о change the -o- to r before the participial endings; verbal roots ending in $-д$ or -T drop the $-д$ or -T before the $-\lambda$ - of the participle.

## Examples:

| пи́там | пи́та́х | пи́та́л съм | I asked |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| пи́ша | пи́са́х | пи́са́л съм | I wrote |
| река́ | ре́кох | ре́къл съм | I said |
| но́ся | но́си́х | но́си́л съм | I carried |
| дам | да́дох | дал съм | I gave |
| прочета́ | проче́тох | проче́л съм | I read |
| доведа́ | дове́дох | дове́л съм | I led |
| държа́ | държа́х | държа́л съм | I held |
| напра́вя | напра́вих | напра́вил съм | I did |
| позна́я | позна́х | позна́л съм | I recognized |
| позова́ | позова́х | позова́л съм | I called |
| въърна | въбна́х | въърна́л съм | I returned |

Note that -я́- in the participial ending is replaced by -é- before the -и of the plural. E.g. живе́я, живя́х, живя́л, живе́ли.

The perfect presents a completed past action as a present accepted fact and is less definite, or less specific, and more general than the aorist. It frequently has the sense of the English present perfect, presenting an event without references to context.

Example: Ку́пи́л съм си но́во палто́ I have bought a new coat (simply a general statement, referring rather to the possession of the coat than to the buying of it). Кýпи́х си но́во палто́ I bought a new coat (a specific act of buying a coat).

Note. Word Order
If the verb form is compounded the pronouns may come between the auxiliary and the participle. In cases when the compound verb begins the sentence with the participle the pronoun is inserted between the participle and the auxiliary only if the verb is in the 3 d person singular.

## Examples:

Тя ми го е да́ла
Аз съм ти го дал.
Ти си ми го дал.

She gave it to me.
I gave it to you.
You gave it to me.

Той ми го е дал.
Те се ни го да́ли.
Позна́вали сме го добре́.
Позна́вали са го добре́.
Позна́вал го е добре́.
Дал ми го е отда́вна.

He gave it to me.
They gave it to us. We knew him well. They knew him well. He knew him well. He gave it to me a long time ago.

## EXERCISE 9 A

Как се казвате Вие? Аз се казвам Стоян, а Вие? Аз се казвам Мария. Мария говори на Стоян, че майката на Иван казва, че той днес е в София. Аз не мога да кажа, но така казва той. Знаете ли, че сега имаме нови ризи и панталони в магазина? Искам да купя рокля за жена ми. Колко струва онази рокля там на витрината? Той купува часовник за приятелката на сестрата на учителката. Будилникът стои на масата при леглото. Вярвам, че не е далеч до селото. Можете ли да кажете къде се намира станфията? Ти казваш, че виждаш шапката на стената. Намерих я в киното. Виждал съм я някога. Виждали ли сте го на улиџата? Стоян ми я е дал отдавна. Той мъчно го накарваше да излязат заедно, но накараше ли го веднъж, Стоян тръгваше и ходеше бързо. Карате ли кола? Карам, разбира се, как не! Как да не карам! Като сядаше на стола, той каза, че не иска да седне, защото бърза. Ние седим вече дълго време тука на едно място. Ние вървяхме пет километра, а после легнахме да починем. Така лежахме цял час в сянката на върбите край реката. Тя все още не изкаше да ляга и стоеше права.

## EXERCISE 9 B

As Enyo walks across the ploughed fields in the Spring he feels the strength of the land. In the middle of the field, on a small hill, stands a huge oak tree. Next to Enyo's field is his brother Ivan's fine meadow. Ivan did not want to sell the meadow to Enyo, and Enyo was very troubled. The farmers make fun of Enyo for his greed for land. One day Ivan goes to the field to cut down the huge oak tree on his meadow, and Enyo sets out for the city. At lunch (time) Ivan rests under the partly cut oak tree
and after eating he falls asleep. Enyo returns across the fields and past the oak tree where his brother is sleeping. Enyo lifts up a big rock from a nearby pile and strikes his brother, but he does not kill him. After this he cuts down the oak so that it crashes over the body of his brother.

## VOCABULARY

а́^чност, f., greed (за) for
будйлник, будйлници, num. form буди́лника, m., alarm clock
6ヶрзам; бŁррзах, imperf., to walk or go fast, to hurry
$\sigma_{\text {bipso, adv., fast, quickly }}$
веднбंж, adv., once, one time
витри́на, f., show window (of a store)
върба́, f., willow
върху́y, prep. on top of, onto
вя́рвам; вя́pвáx, imperf., to believe
дъб, дъбб̆т, дъба́, діًбове, num. form, діб6a, m., oak tree
Eньо, man's name; character in story "Земй" by Елйн Пелйн
засе́чен, засе́чена, ppp. of засека́, засече́m, to cut part way through to begin to cut, partly cut through
заспи́вам (заспи́, -и́ш); заспйвах (3acnáx), imperf., to fall asleep
измйзам (изля́за, изле́зеш); изли́зах (измя́зох), imperf., to go out
ка́звам се (ка́жа се, -еш се); ка́зва́х ce (káááx ce), imperf. to be called
ка́мък, ка́мъни, m., stone
ка́рам; ка́páx, imperf., to drive (cattle or a car)
киломе́тьр, киломе́три, num. form киломе́тра, kilometer киломе́търът, киломе́тьpa, (articulated forms)
ки́но, кина́, n., kino, movie theatre, movie
край, prep. beside, next to
кра́ча, -иш; кра́чйх, imperf., to walk, to stride
ку́пчина, f., pile, heap
къде́то, conj., where
лerıó, лerлá, n., bed
лежа́, -и́ш; лежа́x, imperf., to be
lying down, to lie, to be in a lying position
งя́ram (лérна, -еш); ля́rax (лérнáx), imperf., to lie down, to take a lying position (aorist imperf. also neráx) ма́лък, ма́лка, adj.. small, little
Мари́я, woman's name, Mary
мина́вам (ми́на, -еш) ; мина́вах (ми́нáx), imperf., to go past, to pass
мъчно, adv., with difficulty
мя́cто, местá, n., place
нака́рвам (нака́рам); нака́рвах (нака́pax), imperf., to force (drive) someone to do something
ббеед, m., lunch, lunch time
отда́вна, adv., long ago, since a long time
отси́чам (отсека́, отсече́ш); отси́чах (отсякох), imperf., to cut down
пантало́ни, m. pl. (sing. rare), trousers
пла́дне, n., noon, lunch time
подигра́вам се; подигра́вах се (на ня́кого за не́що), to make fun (of somebody for something)
покра́й, prep. next to, beside
nócse, adv., afterwards
почи́вам (почйна, -еш); почи́вах (почйнах), imperf., to rest
прав, пра́ва, adj., straight, upright про́лет, f., Spring
разби́pa ce, of course
разби́рам (разбера́, -еш) ; разби́рах
(разбрáx), imperf., to understand
разора́н, разора́на, ppp. of разора́, разореш, perf., to plough
ро́кля, f., dress
седи́, -йш; седќx, imperf., to be in a sitting position, to sit, to be sitting си́ла, f., strength

сред, prep., in the middle of, amidst ста́ва ми́чно (на ня́кого or ня́кому), to be very troubled. Impersonal with dative or на plus the noun. ста́нция, f., station
стова́рвам се (стова́ря се, -иш се); стовáрвах се (стовáрих ce), to fall with force, to crash (на) on
ся́нка, се́нки, f., shadow
тръ́гвам (трண́гна, -еші); трb́гвáх (трb́rнáx), imperf., to set out, to go

тя́ло, телá, n., body
уби́вам (уби́я, уби́еш); уби́вах (уби́x), imperf., to kill
у́дрям, -яш (уда́ря, -иші); у́дрях (уда́рих), imperf., to strike
хълм, хъ́лмгт, хъ́лмове, m., hill
џял, ци́ла, це́ли, adj., whole
часо́вник, часо́вниции, num. form, часо́вника, clock, watch
чу́вствувам; чу́вствувах, imperf., to feel
ша́пка, f., hat

## CONVERSATION

По какъ́в слу́чай сте ту́к?

Кога́ (ще) замина́вате?
Попълне́те то́зи формуля́р.
Но а́з не мо́га.
Да́йте, а́з ще Ви го попъ่лня.
Ка́к се ка́звате?
Къде́ и кога́ сте роде́н(a)?
От коя́ страна́ и́двате?
При кого́ и защó?
При позна́ти (родни́ни).
Да се леку́вам. На почи́вка.
На екску́рзия.
Но́мер на паспо́рта?
Какво́ но́сите със се́бе си?
Прена́сянето на те́зи нещá е забране́но.
Оставе́те адре́са. Ни́е ще ги изпра́тим.

What is the purpose of your trip? (On what occasion are you here?)
When will you depart?
Fill out this questionnaire.
But I cannot.
Give it to me, I shall fill it out for you.
What is your name?
Where and when were you born?
From what country do you come?
Whom are you going to visit and why?
With friends (family).
For my health. On a vacation.
On an excursion.
The number of your passport?
What do you have with you?
The carrying of these things is forbidden.
Leave your address. We shall send them.

## Demonstrative, Interrogative, Relative and <br> Indefinite Pronouns

## Demonstrative Pronouns

SINGULAR
Masc. то́зи, то́я, this
Fem. та́зи, та́я
Neuter товá
plural (all genders)

| $\begin{array}{l}\text { о́нзи, о́ня, that } \\ \text { она́зи, она́я } \\ \text { онова́ }\end{array}$ |
| :--- |

Of these demonstrative pronouns only the masculine and neuter singular are susceptible of inflection, as follows:

| Dat. | - тому́ва | - | оному́ва |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Acc. того́зи | того́ва | оного́зи | оного́ва |

These declined forms are, however, used only as pronouns referring to definite persons, and even this use is becoming rarer. Instead of тому́ва and оному́ва one uses на того́ва and на оного́ва.

## Interrogative Pronouns

SINGULAR

|  | who | whose | what sort | who | whose what sort |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Masc. кой | чий | какъ́в | кои́ | чии́ | какви́ |
| Fem. коя́ | чия́ | каква́ |  |  |  |
| Neuter кое́ | чие́ | какво́ |  |  |  |

Only the masculine singular of the interrogative кой is inflected: dative, кому́; accusative, кого́.

## Relative Pronouns

The relative pronouns are formed from the interrogative by adding -то, which is indeclinable: ко́йто, що́то.

As in the case of the interrogative, the relative който is inflected as follow's: кому́то, кого́то.

## Indefinite Pronouns

| a certain | ня́кой | ня́коя | ня́кое | ня́кои |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| anyone | кой да е́ | коя́ да е́ | кое́ да е́ | кои́ да са́ |
| of some sort | ня́какъв | ня́каква | ня́какво | ня́какви |
| such and such a | е́ди-кой | е́ди-коя́ | е́ди-кое́ | е́ди-кои́ |
| all | вси́чкият* | вси́чката* | вси́чкото | вси́чки |
| each, every | все́ки | вся́ка | вся́ко | вси́чки |
| of all sorts | вся́какъв | вся́каква | вся́какво | вся́какви |
| nobody | ни́кой | ни́коя | ни́кое | ни́кои |
| of no sort | ни́какъв | ни́каква | ни́какво | ни́какви |
| of no body | ни́чий | ни́чия | ни́чие | ни́чии |

## EXERCISE 10 A

Дакито имаше един верен приятел. Викаха го дядо Иван. Викаха го още Песоглавец्यът. Но понеже тази забележителна личност ще играе важна роля в разказа ми, то аз ще изобразя по-едрите му черти. Приятелят на Дакито, при всичко че го назоваваха дядо, беше още млад, на трийсет и три години. Легендата казва, че той пръв пусна брада в тоя град и от това всичките граждани, мало и голямо, захванаха да му казват дядо Иван... Истинското му име, господин Иван Аспазиевич Дормидолски, беше известно само на него. Брадата на дядо Иван... покриваше циялото му лице, с изключение на веждите, очите и грамадния му нос. Устата му се покриваха от мустаците, съвършено слени и отождествени с брадата... Боже мой, каква брада! Гъста, дълга, сплъстена, непрониџаема, тя

* These forms are used only with the article. Examples: Той изпи́ вси́чката вода́ в ча́шата. He drank all the water in the glass. (or той изпи́ щя́лата ча́ша). Той изпи́ вси́чки ча́ши He drank all the water in all the glasses. (Which also means "he drank every glass" because one cannot say той изпи́ вся́ка чáша.) One can also say той изпи́ вси́чкия чай оr вси́чкото кафе́ в ча́шата. He drank all the tea, or all the coffee in the glass.

даваше приятна симетрия на лиџето му... Когато жена му първата нощ за пръв път го видя, настръхна и трябваше да я гонят по улиците, за да я върнат..
Занятието на дядо Иван беше лозарство, но той се занимаваше и с адвокатство и с политика. Той от наи-напред беше либерал, но като не му дадоха служба, именно длъжността, която заемаше приятелят му, той мина в консервативния лагер и се обяви смъртен враг на либералиото правителство...

Иван Вазов
adapted from "Митрофан и Дормидолски"

## EXERCISE 10 B

I. I see your (both sing. and pl.) house. (Two ways!)
2. His father is stronger than mine.
3. I love my father.
4. My sister sees her brother.
5. The good man is here
6. I see the good man.
7. My house is beautiful.
8. Is that house yours or his?
9. This book is mine and not yours.
10. Whose book is this?
in. What book are you reading?
12. Whom do you love?
13. What sort of man is he?
14. I love the good worker whom the workers love.
${ }^{15}$. The man whose village I see is in this room.

## VOGABULARY

брада́, f., chin, beard
ва́жен, ва́жна, adj., important
ве́жда, f., eyebrow
ве́рен, вя́рна, вя́рно, ве́рни, adj., loyal, true
ви́кам ; ви́ках, imperf., to call
враг, voc. вра́же, врагове́, m., enemy (articulated forms, sparír, врагá)
го́ня, -иш, róни́х, imperf., to drive

грама́ден, грама́дна, adj., huge, very large
гъст, rícta, adj., thick
дль́жност, f., duty
е́дър, е́дра, adj., big, large
забележи́телен, забележи́телна,
adj., remarkable, noteworthy
зае́мам (зае́ма, -еш); зае́мах (зае́х),

## imperf., to take

занима́вам се (занима́я се, зани-

ма́еш се); занима́вах се (занима́х ce), imperf., to occupy oneself, to do
заня́тие, n., occupation
захва́щам (захва́на, -еші); захва́щах (захва́нах), imperf., to begin
изве́стен, изве́стна, adj., known
изключе́ние, n., exception
изобразя́вам (изобразя́, -и́ш) ; изобразя́вах (изобрази́х), imperf. to express
и́менно, adv., that is, namely, thus и́стински, и́стинска, adj., real
^árep, m., camp
ли́чност, f., person, personality
лоза́рство, n ., vine growing, viticulture
муста́к, муста́ци, m., moustache
назоза́вам (назова́, -е́ші); назова́вах (назовáx), imperf., to call
настри́хвам (настрь́хна, -еш); настръ́хвах (настръ́хнах), imperf., to be frightened
непрониџа́ем, непрониџа́ема, adj.,
impenetrable
обявя́вам се (обявя́ се, -и́ш се); обявя́вах се (обяви́х се), imperf., to announce oneself, to declare oneself
отождестве́н, отождестве́на, adj., identified, identical
Песогла́вец, m., "Dog's Head"
покри́вам (покри́я, покри́еш) ; покри́вах (покри́х), imperf., to cover поне́же, conj., because
прави́телство, n., government, administration
пу́скам or пýщам (пу́сна, -еш); пýcкáx or пýщах (пýcнáx), imperf., to loose, to let
ро́ля, f., rôle
слян, сля́на, сля́но, сле́ни, ppp. of cлéя́, слéem, to pour together сми́ртен, сми́ртна, adj., mortal сплъсте́н, сплъсте́на, adj., tangled съвърше́но, adv., completely черта́, f., line, feature
ра́зказ, m., story

## CONVERSATION

Имате ли ста́я с едно́ легло́? Do you have a room with a single bed?
Ймате ли телефо́н, асансьо́р, ба́ня?
Провере́те по телефо́на в дру́гите хоте́ли.
На ко́й ета́ж?
Да Ви да́м ли паспо́рта си?
Ко́лко вре́ме ще оста́нете ту́к?
Џе до́йде ли ня́кой да ми пока́же ста́ята?
Џе до́йде ли ня́кой да ми помо́гне за бага́жа?
Да́йте ми клю́ч.
И́ма ли то́пла вода́?
Свобо́дна ли е ба́нята?
Събуде́те ме в .... часа́.

Do you have a telephone, elevator, bath?
Try the other hotels by telephone.
On what floor?
Shall I give you my passport?
How long will you stay here?
Will someone come to show me the room?
Will someone come to help me with the baggage?
Give me the key.
Is there hot water?
Is the bath unoccupied?
Wake me at .... o'clock.

CARDINAL
I еди́н, една́, едно́, едни́
2 два, две
3 три
4 че́тири
5 пет
6 шест
7 се́дем
8 о́сем
9 де́вет
Iо де́сет
едина́йсет (едина́десет)
2 двана́йсет (двана́десет)
трина́йсет (трина́десет)
4 четирина́йсет (четирина́десет)
15 петна́йсет (петна́десет)
16 шестна́йсет (шестна́десети)
17 седемна́йсет (седемна́десет)
18 осемна́йсет (осемна́десети)
19 деветна́йсет (деветна́десет)
20 два́йсет (два́десет)
$2 I$ два́йсет и еди́н (двадесет и еди́н)

ORDINAI
пъ́рви вто́ри тре́ти четвъ́рти
пе́ти
ше́сти
се́дми
о́сми
деве́ти
десе́ти
едина́йсети (едина́десети)
двана́йсети (двана́десети)
трина́йсети (трина́десети)
четирина́йсети (четирина́десети)
петна́йсети (петна́десети) шестна́йсети (шестна́десети)

седемна́йсети (седемна́десети)
осемна́йсети (осемна́десети)
деветна́йсети (деветна́десети)
два́йсети (два́десети)
два́йсет и пъ́рви (два́десет и пъ́рви)


## Notes:

1. "One" has different forms for the masc., fem., and neuter singular, and a form for the plural which is used with all three genders. "Two" has a form for the masc., and a form which is used for the fem. and neuter. All the other cardinal numerals are indeclinable.
2. Note the shift in the accent of "thousand" from the singular to the plural.
3. After the cardinal numerals the feminine nouns use the common plural in $-и$; masculine nouns use the second plural in -a or -я; and neuter nouns which can have a plural in -ета use that plural.
4. After compound numerals ending in "one" the singular of the noun is used. The cardinal еди́н takes the article like an adjective: еди́ният, еди́ния, една́та, едно́то, едни́те.
5. The cardinals два, две́ста, and три́ста, and the personal collective numerals (see below) use the postpositive article -та. The other cardinals use the postpositive article -те. Except for "два", "две", and "три", the articulated forms of the cardinal numerals have the accent on the article.
Examples: четиритé, петтé, шесттé. Хил́́да, милио́н and мнлиа́рд are articulated as nouns.
6. Note that in compound numbers the conjunction "и" is always used before the last numeral.
7. The ordinals follow the same rules as adjectives.

## Collective Numerals

The collective numerals are as follows:

| 2 | два́ма | (двами́на) |
| :--- | :--- | :--- |
| 3 | три́ма | (трими́на) |
| 4 | чети́р $(\dot{\prime})$ ма | (четирми́на) |
| 5 | пети́ма | (петми́на) |

Notes:

1. Similar collectives are used for 6-9 inclusive, but they are much less common. The forms in -мина are not frequent.
2. For 2, 3, and 4 there are also forms: двойџа, трои́џа, четво́риџа, which are also rare.

All these collective numerals are used only for masculine persons. They are followed by the regular plural form. Е. g. два́ма мъже́, три́ма рабо́тници.

## EXERCISE II A

В училището има двадесет (двайсет) и един ученик. Учениците от нашето училище имат по две книги. Колко маси има в тази стая? В тази стая има четиринадесет (четиринайсет) маси. Колко вола има край твоето село? Не зная точно колко има, но мисля че има десет вола в полето и дванадесет (дванайсет) в горичката. Двадесет (двайсет) и пет ученика отиват в София. Той видя сестра си и двама работниџи. Двамата работниџи са най-добрите момџи в нашия град.

## Тримата пазачи

Веднаж Лазар попита своя учител: "Учителю, как да се науча да говоря мъдро?" "Много лесно, Лазаре," отговори учителят. "Постави в устата си трима пазачи, както правят мъдрите хора. Първият от тях ще запитва всяка дума, която иска да излезе от устата ти: ‘Правдива ли си?' - ще пита той. Ако думата не може да докаже, че е правдива, пазачьт ще я връща назад. Вторият пазач ще я пита: 'Необходима ли си?' Ако думата не докаже, че наистина е потребна, пазачът ще и́ заповядва да се върне. Ако думата мине щастливо край тия два пазача, отива при третия. Той ще я запитва: ' $Е$, думо, ти учтива ли си?' Ако тя може да отговори сърдечно: ‘Да, учтива съм,' само тогава пазачът ше и́ позволява да излезе навън от устата. Ето, Лазаре, какво трябва да правиш, за да се научиш мъдро да говориш!" завърши учителят.

## EXERCISE II B

1. Every year I go to Sofia. 2. I have two apples and five pears. 3. There are two soldiers in my village and five workers in your city. 4. He said: I saw fifteen men in each room. 5. Write a letter to Stojan! 6. Do you know what this is? 7. I have fiftyone books in my house; how many do you have? 8. How many of (от) those books are green? 9 . There are twenty-six green books that are good. 10. You can see eighteen soldiers and eighty women workers every day. II. I can do what you wish. 12. He gives her a good book to read. 13. Can you say that? 14. How are you today? Fine, thank you. 15. My sister knows what to say to him. 16. I am going to the theater with a friend of mine. 17. One book is not enough. We must have two. 18. Where is your good hat? 19. My black hat is still good. 20. Fifty-five men cannot lift that big stone. 21. Read the twentythird book. 22. Do you know to whom I shall give my answer? 23. The best man and the best woman are better than all others. 24. Do you see that table? There is nothing on it that you can take. 25 . He will write nineteen books every year.

## VOCABULARY

ведна́ж, adv., once, once upon a time
ври́щам (ви́рна, -еш) ; ври́щáx (вட́рHáx), imperf., to return, to give back
гори́чка, f., grove
дока́звам (дока́жа, -еш) ; дока́звах (дока́зах), imperf., to prove
завб́ршвам (завь́рша, -иші); завб́ривах (завъ́рших), imperf., to finish
заповядвам (заповя́дам); заповя́двах (заповя́дах), imperf., to order
Лásap, man's name, Lazarus
ле́сно, adv., easily
м'́ддро, adv., wisely
навъ́н, adv., outside
наза́д, adv., backwards, back

необходи́м, необходи́ма, adj., necessary, indispensable
паза́ч, m., guard, sentinel
позволя́вам (позволи́, -и́ш); поз-
воля́вах (позволи́х), imperf., to allow
поста́вям (поста́вя, -иші); поста́вях (поста́вих), imperf., to put, to place
потре́бен, потре́бна, adj., necessary правди́в, правдйва, adj., јust
пра́вя, пра́виш; пра́вихх, imperf., to do, to make
сърде́чно, adv., heartily
ycrá, f., mouth
учтйв, учти́ва, adj., polite, courteous щастли́во, adv., happily, fortunately

## CONVERSATION

Йскам да изпра́тя това́ писмо́. I want to send this letter. та́зи ка́ртичка.
Ка́к ще ги изпра́тите?
С обикнове́на по́ща или́ с възду́шна по́ща?
Препоръ́чано или́ обикнове́но? Registered or regular?
Ймате ли пли́кове и ма́рки? Do you have envelopes and
Къде́ е гише́то за чужби́на? Where is the window for foreign
Къде́ е по́щенската кути́я?
Къде́ е гише́то за коле́ти?
Йскам да изпра́тя то́зи коле́т.
Ймате ли разреше́ние от ми́тниџата?
Без разреше́ние от ми́тницата не мо́же.
На мой адре́с и́ма коле́т.
stamps? mail?
Where is the post box?
Where is the window for packages?
this postcard.
How will you send them?
By regular mail or by airmail?

I want to send this package.
Do you have a permit from the customs?
You cannot (send it) without a permit from the customs.
There is a package for me.

Искам да го получа. I want to pick it up.

## The Pluperfect - The Future Perfect

The Pluperfect (ми́нало предвари́телно вре́ме)
The pluperfect is a compound tense formed by the imperfect of "to be" plus the aorist past participle of the verb.

Examples: бях пи́та́л I had asked

| бях пи́са́л | I had written |
| :---: | :---: |
| бях ре́къл | I had said |
| бях но́си́л | I had carried |
| бях дал | I had given |
| бях проче́л | I had read |
| бях дове́л | I had led |
| бях държа́л | I had held |
| бях напра́вил | I had done |
| бях позна́л | I had recognized |
| бях позова́л | I had called |
| 6яx въ́рна́л | I had returned |

As in other languages the pluperfect expresses action in the past which took place before other action in the past. Example: Му́зиката бе́ше преста́нала, а шумб́т бе́ше ути́хнал, кога́то вид́́х дево́йката. The music had stopped and the noise had ceased, when I saw the girl.

The Future Perfect (б宀́деше предвари́телно вре́ме)
The future perfect is formed by ще plus the perfect tense of the verb.

| Examples: ще съм пи́та́ | I shall have asked |
| :--- | :--- |
| ще съм пи́са́л | I shall have writen |
| ще съм ре́къл | I shall have said |
| ще съм но́си́л | I shall have carried |
| ще съм дал | I shall have given |
| ще съм проче́л | I shall have read |

The future perfect is used to express an action in the future which will be completed before some other action in the future. Example: Ива́н ще е изора́л ни́вата, кога́то му донеса́т о́беда. John will have finished ploughing the field, when they bring him his lunch.
The negative is няма да plus the perfect tense of the verb.
Example: Ня́ма да съм проче́л I shall not have read.

## EXERGISE 12 A

Кой не е слушал за знаменития бръснар от град Сопот?
Всеки, който е минал оттам или просто се е разговарял в празните си часове при весело настроение с някой жител от Сопот, непременно е чул нещо за Хаджи Ахил (аз тъй ще го наричам).
Вред, отдето е минавал слепият песнопоец и артист Колчо, оставил е някаква приказка или анекдот за моя герой.

А Колчо е пътувал навсякъде.
Колко весели събрания е занимавала личността и странностите на Хаджи Ахил!
Колко духовити изречения на Хаджи Ахил обикалят из обшеството!

Обикалят и се изгубват без следа.
Защото Хаджи Ахил е един беден бръснар, един вид полуграмотен фигаро, който е чел само сънотьлкователя, Мартин Задека, и библията, не записва това, което ражда главата му, и не чувствува силно желание за безсмъртност при всичкото си убеждение, че е голям човек.
Иван Вазов - из "Хаджи Ахил"

Научих, че е заминал за София. Мислих, че са станали по-умни. Когато стигнах в София, представленията на операта бяха приключили. Бях научил стихотворението, но вече не го помня. Когато ида пак в България, аз ще съм написал книгата за живота и творчеството на Иван Вазов. Когато дойдеш у дома (вкъщи), аз ще съм се върнал от излет на Витоша, където смятам да прекарам празника, т.е. неделята.

Преди известно време живеех у един мой стар приятел, гимназиалният учител X . В къщата бяхме четвориџа: приятелят ми, жена му, по-малкият му брат, който живееше в една тясна стаица на мансардата - и аз. Скоро, обаче, братьт замина в провинц्रията и приятелят ми сложи обявление в вестниците: дава се под наем мобелирана стая за възрастен тих господин. А два дена след това "възрастният тих господин" беше се явил, харесал и наел стаята.

## EXERCISE 12 B

1. When my friend's brother had moved to the province, an unknown man hired his room. 2. It was a little room in Peter's house. 3. His brother had risen before sunrise. 4. Fifteen days after this I met him in the corridor and greeted him. 5. When I had greeted him, I asked him how he was. 6. It seemed to him that everything was well. 7. He told Stoyan that his sister's friend had appeared some time ago. 8. I was living with my sister. 9. He had already talked with John when I saw him. 10. Can you tell me where the station is located? II. If we meet on Thursday, I shall return the book to you, because I shall already have read it. 12. Will you appear on Wednesday for examination? I don't know whether I shall have prepared myself well. 13. At one o'clock I shall not yet have had lunch; so come later.

бе́ден, беддна, adj., poor, wretched, miserable
безсмъ́ртност, f., immortality
бръсна́р, 6ръсна́рят, vос. бръсна́рю, m., barber

вéceл, вéceла, adj., merry, happy
ве́стник, ве́стници, m., newspaper вид, видътт, num. form ви́да, m., sort, kind; aspect, appearance
вред, adv., everywhere
въ́зрастен, въ́зрастна, adj., grown up, adult
геро́й, геро́ят, геро́и, m., hero
гимназиа́лен, гимназиа́лна, adj., of
the gymnasium
r^abá, f., head
духови́т, духови́та, adj., witty
exá, ела́те, imperatives; come
жела́ние, n., wish, desire
жи́тел, жи́телят, m., inhabitant
занима́вам (занима́я, занима́еш); занима́вах (занима́х), imperf. to occupy, to entertain
запи́свам (запи́ша, запи́шеш); запи́свах (записах), imperf., to write in (a book), to register
знамени́т, знамени́та, adj., well known
и́згрев сль́нце, sunrise
изгу́бвам (изгу́бя, -иш) ; изгу́бвах (изгу́бих), imperf., to lose изгу́б-
вам ce, to be lost
и́злет, m., excursion
и́зпит, m., examination
изрече́ние, n., а sentence
коридо́р, m., corridor
манса́рда, f., attic
мобели́ран, мобели́рана, adj., furnished
нався́къде, adv., everywhere
на́ем, m., rent под на́ем, for rent
нае́мам (нае́ма, -еш) ; нае́мах (нае́х, aor. pl. нае́л), to take, to hire
нари́чам (нарека́, нарече́m); нари́чах (наре́кох, наре́че), imperf., to call, to name
настрое́ние, n., mood
неде́ля, f., Sunday

непозна́т, непозна́та, adj., unknown непреме́нно, adv., unquestionably
обика́лям (обиколя́, -и́ш) ; обика́лях
(обиколи́х), imperf., to circulate, to encircle
обществó, n ., society
обявле́ние, n., advertisement, notice, announcement
оби́двам; обя́двах, imperf., to eat lunch
оста́вям (оста́вя, -иші); оста́вях (оста́вих), imperf., to leave (tr.) отде́то, conj., where, whence
отта́м, adv., from there, thence
песнопо́ец, песнопо́йци, m., singer поздравя́вам (позаравя́, -и́ш); поздравя́вах (поздрави́х), imperf., to greet
полуграмо́тен, полуграмо́тна, adj., half literate
пра́зник, пра́зници, m., holiday
представле́ние, n., representation, show, performance
прека́рвам; прека́рам, imperf., to spend (time)
при́казка, f., short story, anecdote приклю́чвам (приклю́ча, -иш) ; приклю́чвах (приклю́чих), imperf., to close
прови́нция, f., province, provinces про́сто, adv., simply
раждам (родя́, -и́ш); ра́ждах (родйх), imperf., to give birth to, to bear
разгова́рям се (разгово́ря се, -иш ce); разгова́рях се (разгово́рих ce), imperf., to converse with
следá, f., consequence
сла́гам (сло́жа, -иші); сла́гах (сло́жихх), imperf., to place
сли́нце, n., sun
Cónot, m., name of town in Bulgaria, birthplace of Ivan Vazov
сря́да, f., Wednesday
ста́ица, f., little room
ста́вам (ста́на, -еш); ста́ва́х (ста́нáx), imperf., to stand, to become стихотворе́ние, n., verses, poetry

стра́нност, f., peculiarity
събра́ние, n., gathering
сънотьлкова́тел, -ят, voc. -ю, m., interpreter of dreams
те́сен, тя́сна, тя́сно, те́сни, adj., narrow
тво́рчество, n., work, works
тих, ти́ха, adj., quiet
тъй, adv., thus

убежде́ние, n., idea, thought, conviction
у́мен, у́мна, adj., sensible, wise
харе́свам (харе́сам), харе́свах (хаpécax), imperf., to like
четвъртьк, m., Thursday
чу́вам (чу́я, -еш) ; чу́ва́х (чух, чу), imperf., to hear

## CONVERSATION

Откъде́ мо́га да во́дя телефо́нен ра́зговор с ....?
Йскам да гово́ря с .... в . . . . часа́.
Каже́те три́те си имена́, адре́са и до кого́ да се изпра́ти пока́ната.
Йскам ра́зговорът да бъ́де обикнове́н.
бърз.
светка́вичен.
Ела́те петна́йсет мину́ıи преди́ ра́зговора.
Къде́ са телефо́нните каби́ни?
Åло, кого́ ть́рсите?
А̊ло, кой е насре́ща?
Говоре́те по́-висо́ко (по́-ни́ско).
Мно́го се ра́двам, че ще се ви́дим.
Къде́ ми пода́ват телегра́ми?
Да́йте ми бла́нка.
Йсам да изпра́тя обикнове́на (бъ́рза, светка́вична) телегра́ма.

Where can I make a telephone call to ....?
I want to talk with .... at .... o'clock.
Tell me your three names, your address and with whom you wish to speak.
I want the call to be regular.
rapid. express.
Come fifteen minutes before the call.
Where are the telephone boxes?
Hello, with whom do you wish to speak?
Hello, who is speaking?
Speak more loudly (more softly).
I am very happy that we shall see one another.
Where does one send telegrams? Give me a blank.
I want to send a regular (rapid, express) telegram.

## The Future in Past Time - <br> The Conditional - Conditions

## The Future in Past Time (Бб́деще вре́ме в ми́налото)

The Future in Past Time is formed from the imperfect of the verb ща plas да and the present tense of the verb. The imperfect of щa is:

| щях | щи́хме |
| :--- | :--- |
| ще́ше | щя́хте |
| ще́ше | щ́ха |

The future in Past Time of "to write" is then:

| щях да пи́ша | щя́хме да пи́шем |
| :--- | :--- |
| ще́ше да пи́шеш | щяхте да пи́шете |
| ще́ше да пи́ше | щя́ха да пи́шат |

The Future in Past Time indicates an action which is future to some past action or some past point in time.
Example: Щях да оти́да на теа́тьр сно́ши, но вале́ше дъжд. I was about to go (I would have gone) to the theatre last night, but it rained.
The negative of the Future in Past Time is composed of the indeclinable ня́маше plus да plus the present tense of the verb. Example: Ня́маше да чета́. I would not have read.
Grammarians also recognize a form of this tense (Future in Past Time) which is composed of the indeclinable particle me plus the imperfect of the verb. E.g. Ш⿺𠃊 четя́x I shall have read. This form of the tense is rare.

There exists also a Future Perfect in Past Time which is com-
posed of the imperfect of ma plus да plus the perfect of the verb. E.g. IIJях да съм чел. I would have read. This tense is also very rare.

## The Conditional Mood (Усло́вно наклоне́ние)

The Conditional Mood is made up of the following forms of "to be" plus the aorist past participle of the verb.

| бих | би́хме |
| :--- | :--- |
| би | би́хте |
| 6и | би́ха |

The Conditional of "to write" is then:

| бпх пи́са́л | би́хме пи́са́ли |
| :--- | :--- |
| би пи́са́л | би́хте пи́са́ли |
| би пи́са́л | би́ха пи́са́ли |

The enclitics may be inserted between бих and the participle.
Example: Бих му го дал. I would give it to him.
The Conditional occurs chiefly in hypothetical conditional clauses (see below) and in some polite circumlocutions.

Example: Ако́ си наме́ря (бих наме́рил) друга́p, бих оти́шъл с удово́лствие дове́чера на теа́тьр.
If I find (should find) a companion, I would gladly go to the theatre this evening.

## The Use of Imperfectives in -вам to Indicate Hypothetical Future

Imperfectives in -вам will occasionally be found with the sense of future possibility, if certain conditions are met. Such usage is half way between a future and a conditional. It is rare.

Examples: Ора́вам, ако́ не вали́.
I shall be glad to plough, if it does not rain.
Ядваш ли пе́чено прасе́? Ядвам, ако́ и́маш ху́баво ви́нцைе.

Would you eat some roast pork? I would, if you have some good wine. (Examples from Beaulieu.)

## Conditions

The subordinating conjunction indicating condition is akó, "if".
I. In simple conditions the conjunction is all that is need to indicate the condition. With it are used the relevant tenses of the indicative, namely, present, aorist, perfect, future, in either the "if-clause" (protasis) or in the main clause (apodosis), according to the time and type of action described.

Note that in simple future conditions the present tense is regularly used in the "if-clause" and the future in the main clause.

Ако́ до́йде, аз ще трб́гна. If he comes, I shall go. Ако́ събере́те пари́, ще оти́дете в Бълга́рия. If you collect the money, you will go to Bulgaria.
2. The Conditional Mood may be used in either the "if-clause" or the main clause to express doubt or some degree of the hypothetical.

Example: Ако́ полу́ча (бих полу́чил) пари́, бих си ку́пи́л кни́гата на Ели́н Пели́н. If I receive (should receive) money, I would buy the book of Elin Pelin.
3. Unreal conditions in the present are expressed by the imperfect; unreal conditions in the past are expressed by the pluperfect.
Example: Ако́ той бе́ше дошъ́л, аз щях да трь́гна. If he had come, I would have gone. Акó и́мах пари, щях да ку́пя кни́гата. If I had money, I would buy the book.

## EXERCISE 13 A

Новият съжител беше, според думите на приятеля ми, човек действително тих, приличен и благовъзпитан. Дори не тих, а - безшумен: Прибираше се винаги в определен час, отключваше полека входната врата, поздравяваше мълчаливо, ако срещне някого в коридора, и безшумно се изкачваше нагоре, по тясната стьлбиџ्यа. Утрин ставаше много рано и все така неусетно напущаше стаята, преди изгрев слънце.

В продължение на две седмици не се случи нито веднаж да срещна и видя този човек. Кой беше той? Нито аз, нито приятелят ми бяхме чували някога подобно име. В адресния му лист имаше твърде оскъдин и незначителни сведения: роден в малък провидд्лиален град, чети́ридесет и две годишен, спеџиално техническо образование. В графата за занятието стоеше - свободен; живял до сега в града; местеше се от една съвсем непозната улиџа.
Както виждате, белези, които можеха да се подозрат във всеки срещнат на улиџата човек. Впрочем нито аз, нито приятелят ми бяхме особено заинтересувани от него. Сведенията узнахме от домакинята, която с всички средства (а те не бяха много) искаше да ни увери, че той е някакъв особен човек, дори веднаж не на шега се разсърди, че ние се отнасяхме съвсем леко към нейните подозрения. Напротив, домакинът, човек практичен и разумен, беше предоволен, дето му се случи тъкмо такъв удобен квартирант.

## EXERCISE 13 B

I. I shall write a letter to the unknown man in my friend's house. 2. I shall buy the book, when you return. 3 . He will probably see you at the station. 4. Stoyan will have read the books, when his friends ask him about them. 5 . Where will you go when vacation comes? 6. They will write us two letters every day during the summer. 7 . Shall we all take little rooms at our friends' houses? 8. Neither you nor their brothers had been there before the Turks arrived. 9. Will you be able to come to dinner tomorrow night? 10 . The sons of the Bulgarian farmers have learned to read and write. II. If you want to go to Bulgaria, you must learn to speak Bulgarian. 12. If you wanted to go to Bulgaria, you must have learned to speak Bulgarian. 13. If you had wanted to go to Bulgaria, you would have learned to speak Bulgarian. 14. Would you have seen Ivan Vazov's house if you had not gone to Sofia? ${ }_{15}$. They would have done it better, if they had stayed at home.

## VOCABULARY

адре́сен, адре́сна, adj., address, of the address
безшу́мен, безшу́мна, adj., noiseless бе́лег, бе́лези, m., note
благовъзпи́тан, 'благовъзпи́тана, adj., well educated
ведна́ж, adv., once
ви́наги, adv., always
впро́чем, adv., besides
вхб́ден, вхо́дна, adj., entrance, of the entrance
годи́шен, годи́шна, adj., annual, years old
граф́, f., entry, written question
действи́телно, adv., really, actually
заинтересу́ван, заинтересу́вана,
adj., interested
заня́тие, n., trade, profession
изка́чвам (изкача́, -и́ші); изка́чвах (изкачи́х), imperf., to mount
ка́кто, conj., as
лист, ли́стьт, ли́стове, num. form ли́ста, m., sheet, list, page
ме́стя се, ме́стиш се; ме́сти́х се, imperf., to move
мьлчали́во, adv., quietly, silently
нагópe adv., upwards
напу́щам (напу́сна, -еш); напу́щах
(напу́cнах), imperf., to leave
незначи́телен, незначи́телна, adj., insignificant
неусе́тно, adv., imperceptibly
образова́ние, n., education
определе́н, определе́на, adj., definite
оскі́ден, оскъ́дна, adj., scanty
осо́бено, adv., especially
отклю́чвам (отклю́ча, -иш); от-

## CONVERSATION

Ймате ли свобо́дна мáca?
Да заповя́дайте.
Какво́ оби́чате?
Да́йте ми ли́ста.
Хля́бът пре́сен ли е?

клю́чвах (отклю́чих), imperf., to unlock
подббен, подобна, adj., similar
подози́рам (подозра́, -е́ш); подози́pax (подозрíx), imperf., to suspect
подозре́ние, n., suspicion
предй да, conj., before
поле́ка, adv., slowly, softly
приби́рам се (прибера́ ce, -ешII се); приби́рах се (прибра́х се), imperf., to go home, to return home прили́чен, прили́чна, adj., decent, proper, neat
провинциа́лен, провинциа́лна, adj., provincial
продълже́ние, n., continuation, в продълже́ние на in the course of рáнo, adv., early
роде́н, роде́на, adj., born
све́дение, $n$., information
свобо́ден, свобо́дна, adj., free
слу́чвам се (слу́ча се -иш се); слу́чвáx ce (слу́чи́x ce), imperf., to happen
специа́лно, adv., especially
споре́д, prep., according to
стйлбиџа, f., a little staircase
съвсе́м, adv., completely
съжи́тел, съжи́телят, m., fellowboarder
тви́рде, adv., very
техни́чески, техни́ческа, adj., technical
у́трин, adv., in the morning
явя́вам (явя́, яви́шा); явя́вах (яви́х), ce, ref., imperf., to appear

Какви́ студе́ни заку́ски и́мате?
Да́йте ми, мо́ля, су́па тарато́р. vres do you have?
Please give me some "tarator" soup (cold cucumbers, onion, and yogurt).
Донесе́те ми омле́т с си́рене. Bring me a cheese omlette.
Какви́ го́твени ястия́ с месо́ What kind of ready to serve и́мате?
Ймаме пи́ле с ори́з.
Не, вси́чко това́ не ми харе́сва, и́скам не́що пе́чено.
Какво́ и́мате на ска́ра?
Да́йте ми кеба́пчета.
dishes with meat doyou have?
We have chicken with rice.
No, I don't like any of that, I want something roasted.
What do you have broiled?
Give me "kebapčeta" (something like hamburger!).

## Indirect Narration - The Indirect Imperfect The Indirect Form for the Aorist

## Direct and Indirect Narration

Bulgarian distinguishes between a statement of fact which is vouched for on the empirical authority of the speaker (direct narration) and a statement which the speaker makes not on his own empirical authority (indirect narration).

All the forms of the verb presented so far are used for direct narration. For each of them there is a corresponding form used in indirect narration, although there are some forms which are used in two different ways or correspond to two different tenses of direct narration. The first such form is the "Indirect Imperfect".

## Indirect Imperfect

The Indirect Imperfect is a compound tense made up of the present tense of the verb "to be" plus the imperfect past participle of the verb. The imperfect past participle is formed by dropping the $-x$ of the first person singular of the imperfect tense and adding the participial endings $-\lambda,-\lambda а,-л о,-л и$. The auxiliary is omitted in the 3 d person both singular and plural.

## Examples:

| пи́там | пи́тах | пи́тал съм | I was (am) asking |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| пи́ша | пи́шех | пи́шел съм | I was (am) writing |
| река́ | реча́х(éx) | реча́л (е́л) съм | I was (am) saying |
| но́ся | но́cех | но́сел съм | I was (am) carrying |
| да́вам | да́вах | да́вал съм | I was (am) giving |


| държа́ | държа́х(éх) | държа́л(éл) съм | I was (am) holding |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| пра́вя | пра́вех | пра́вел съм | I was (am) doing |
| позна́я | позна́ех | позна́ел съм | I was (am) recognizing |
| позова́ | позовя́х | позовя́л съм | I was (am) calling |
| въ́рна | върнех | върнел съм | I was (am) returning |

The Indirect Imperfect form is used in indirect narration for both the present (сега́шно вре́ме) and the imperfect (ми́нало не́свършено вре́ме).

Examples: И виж какво́ не́що са изми́слили: ко́йто се запи́шел (for който се запи́ше) за член, не тря́бвало (for не тря́бва) да хо́ди до кръчмите. And see what kind of thing they thought up: whoever registered as a member, did not have to go around to the taverns.

Ти́я дни в едно́ ло́зе била́ забеля́зана вълчи́றа със сво́ите вълче́та, кога́то ги ýчела (for ýчеше) как да напа́дат. Those days in one vineyard there were noted a she-wolf with her wolf cubs, as she was teaching them how to attack.
The form of the perfect (ми́нало неопреде́лено вре́ме) is used in indirect narration to represent the aorist (ми́нало свъ́ршено вре́ме). In this usage the auxiliary (e, ca) is omitted in the third person singular and plural.

## Examples:

Той ка́за́, че съм ти дал пари́те вче́ра. He said that I gave you money yesterday.
Чух, че той му дах пари́те. I heard that he gave him the money.

## EXERCISE 14 A

Един баща имал трима синове. Един ден ги повикал и им казал: "Ще дам на трима ви по една кесия жълтици. Вървете по света и тьрсете да купите най-скъпоценния плод. Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си." Взели тримата синове кесиите и тръгнали на три страни по света да търсят най-скъпия плод.

След три години тримата се върнали при баща си. "E," рекъл той, като се обърнал към най-големия си син, "донесе ли ми ңай-скъпоценния плод?" А той му казал: "Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. И аз ти купих един грозд. От всички плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-сладкият плод." "Хубаво си направил, синко," отговорил бащата. "Хубав плод си ми донесъл. Ами ти какъв плод си ми донесъл?" обърнал се той към средния си син.
"Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни и ти купих от редките плодове, които не растат у нас. Купих ти по малко от всички редки плодове. Ето ги; избери си, който ти хареса!" "Добре си направил, синко; хубави плодове си ми донесъл. Џе си избера един от тях," казал баща му.

После се обърнал към най-малкия си син: "А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връщаш с празни ръџе?" "Вярно e, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, които ми даде, и аз похарчих за скъпи плодове. Аз постьпих, тате, е едно училище. И там учителите и книгите ме учиха џели три години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те са в сърцето и ума ми .... Мисля, татко, че и те са също скъпоценни плодове...."

Като чул тези думи, бащата се зарадвал и казал: "Ти си ми донесъл най-скъпите плодове, синко! Ти заслужаваш наградата. Зашото няма по-скъпи плодове от тия, които знанието дава на човека."

## EXERCISE 14 B

1. He said to me that he saw me on the street yesterday. 2. The black horse passed the village. (Indirect.) 3. He did not have everything that he needed. 4. I asked him, but he did not know. 5. To whom did Aesop say: "Move!"? 6. When you said that, I moved. 7. I had a hundred words to read. 8. Were you able to do what he wished? 9 . They said: "We knew them, but we have forgotten them." 10 . Where did you look for it? in. We looked for them in your room. 12. Did you have that when I
asked you for it? 13. He thought that I would be in the hotel, but I was in the institute. 14. (He said that) you (pl.) thought that Veličkov's story was in that book, but I cannot find it.

## VOCABULARY

ами́, conj., but
бога́тство, n ., wealth
грозд, гро́здт, гро́здове, m., a bunch of grapes
гро́зде, n., grapes (collective)
дона́сям (донеса́, -е́II); дона́сях (доне́cox), imperf., to bring
жълти́џа, f., a gold coin
зара́двам се; зара́двах ce, imperf., to rejoice
заслужа́вам (заслу́жа, -иші) ; заслужа́вах (заслу́жих), imperf., to deserve
затовá, adv., for that reason, hence
зна́ние, n., knowledge
институ́т, m., institute
кеси́я, f., purse
ми́сля, -иш; ми́сли́х, imperf., to think
наби́рам (набера́, -е́ш); наби́рах (набрáx), imperf., to gather
награ́да, f., reward
пари́, pl. only, f., money
плод, плодб́т, плодове́, m., fruit

пови́квам (пови́кам) ; пови́квах (пови́ках), imperf., to summon
пость́пвам (пості́пя, -иш); пості́пвах (пості́пих), imperf., to enter поха́рчвам (поха́рча, -иші) ; поха́рчвах (поха́рчих), imperf., to spend пра́зен, пра́зна, adj., empty
pactá, émi; pácrox, aor. past part. pácъл, pácла, imperf., to grow
ря́дък, ри́дка, ри́дко, ре́дки, adj. rare
свят, светண́т, световé, num. form свя́та, m., world
скъ́поце́нен, скъпоце́нна, adj., precious, valuable
сла́дък, сла́дка, adj., sweet
сре́ден, сре́дна, adj., middle
страна́, f., country, direction
cъри́é, n., heart
ти́я, pl. то́я, тáя, товá, pron., these, such
ум, умі́т, умове́, m., mind
южен, юожна, adj., southern
хоте́л, m., hotel

## CONVERSATION

Осве́н това́ бих и́скал сала́та от дома́ти.

Besides this I would like some tomato salad.
За десе́рт и́скам ки́село мля́ко. For desert I should like some yogurt.
Донесе́те ми за пи́ене една́ To drink, bring me a beer. би́ра.
До ко́лко часа́ е отво́рен рес- Until what time is the restauтора́нтьт?
Кога́ запо́чва да сви́ри орке́стърът? rant open?
When does the orchestra begin to play?

Ту́к танџу́ва ли се?
Мо́же ли да ми пока́жете ня́- Can you show me some store кой магази́н за облекло́?
На ко́й ета́ж се прода́ват обу́вки?
Мо́жете ли да ми пока́жете друг моде́л (друг разме́р)?
Мо́же ли да преме́ря костю́ма?
Ймате ли грамофо́нни пло́чи с бъ́лгарски наро́дни пе́сни?

Прода́вате ли харти́я за копи́ране?
Ймате ли дре́бни пари́? Do you have any change?
Is there dancing here?
for clothing?
On what floor do they sell shoes?
Can you show me another model (another size)?
May I try on the suit?
Do you have any gramophone records with Bulgarian folk songs?
Do you sell copy paper?

## The Indirect Pluperfect - The Indirect Future The Indirect Future Perfect

## The Indirect Pluperfect

The indirect pluperfect is a compound tense composed of the perfect of the verb "to be" plus the aorist past participle.

Examples:

| бил съм пи́та́л | I had asked |
| :--- | :--- |
| бил съм пи́са́л | I had written |
| бил съм ре́къл | I had said |
| бил съм но́си́л | I had carried |
| бил съм дал | I had given |
| бил съм държа́л | I had held |
| бил съм напра́вил | I had done |
| бил съм позна́л | I had recognized |
| бил съм позова́л | I had called |
| бил съм въъраал | I had returned |

The indirect pluperfect is used in indirect narration and corresponds to both the perfect and the pluperfect in direct narration. As in all other indirect narration forms, the auxiliary (e, ca) in the third person singular and plural is omitted.

## Examples:

Direct: След като́ ти бях дал пари́, оти́дох в Со́фия When had given you money, I departed for Sofia.

Indirect: Той му ка́за́л, че Пе́тър оти́шъл, след като́ съм му бил дал пари́ He told him that Peter departed when I had given him money.

Direct: Кажи́ де! Кажи́! На кого́ съм изя́л не́що, a? Tell me! Tell me! Whose things have I eaten?

Indirect: Хо́лан, бай Вълча́не! Ни́кому ни́що не си́ бил изя́л. Ah, brother Wolfie! You haven't eaten anything of anybody's.

## The Indirect Future

The indirect future is composed of the perfect tense of ma plus "da" and the present of the verb.

## Examples:

| щял съм да пи́там | I would ask |
| :--- | :--- |
| щял съм да пи́ша | I would write |
| щял съм да река́ | I would say |
| щял съж да но́ся | I would carry |
| щял съж да чета́ | I would read |
| щял съм да доведа́ | I would bring |
| щял съм да дам | I would give |
| щял съм да държа́ | I would hold |
| щял съм да напра́вя | I would do |
| щял съм да позна́я | I would recognize |
| щял съм да позова́ | I would call |

The indirect future corresponds to the simple future and also to the Future in Past Time of direct narration.

Example:
Вя́рно ли е, че си щяя да замина́ваш? Is it true that you would go (or will go)?

## The Indirect Future Perfect

The indirect future perfect is composed of the perfect tense of щa plus "da" and the perfect of the verb.

## Examples:

щял съм да съм пи́та́л щял съм да съм пи́са́л щяд съм да съм ре́къл щял съм да съм но́си́л

I would have asked
I would have written
I would have said
I would have carried

щял съм да съм дал I would have given
щяял съм да съм държа́л
I would have held
щял съм да съм напра́вил I would have done
щяя съм да съм позна́л I would have recognized
щял съм да съм позова́л I would have called
This tense corresponds both to the future perfect and to the future perfect in past time of direct narration.

## The бил Forms

A stronger form of all indirect narration tenses may be made by adding бил to the normal indirect narration tense. For example, instead of съм пра́вел of the indirect imperfect one can say бил съм пра́вел; instead of the щях съм да пра́вя of the indirect future, one can say щял съм бил да пра́вя; instead of the щял съм да съм пра́вил of the indirect future perfect one can use щял съм бил да съм пра́вил. Where there is already а бил in the tense, it is not repeated.

However, these forms are very rarely used.
The following table of direct tenses of the verb with the corresponding indirect tenses may be useful:

| Direct | Indirect |
| :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { present } \\ \text { пи́ша } \end{gathered}$ | indirect imperfect |
| $\left.\begin{array}{c} \text { imperfect } \\ \text { пи́шех } \end{array}\right\}$ | пи́шел съм |
| aorist пи́cáx | indirect aorist пи́са́л съм |
| $\begin{aligned} & \text { perfect } \\ & \text { пи́са́л съм } \end{aligned}$ | indirect pluperfect |
| $\left.\begin{array}{l} \text { pluperfect } \\ \text { бяx пи́cáл } \end{array}\right\}$ | бил съм пи́са́л |
| future ще пи́ша | indirect future |
| future in past time щях да пи́ша | щял съм да пи́ша |

future perfect
ще съм пи́са́л
future perfect in past time щях да съм пи́са́л
indirect future perfect щял съм да съм пи́са́л

## EXERCISE 15 A

Трябва да кажа, макар че това няма никакво отношение към моя разказ - аз живеех на пансион. Живеехме си весело и спокойно. След всеки обед, и особено вечер, обичахме да пием чай, да пушим и да водим шумно беседи, които понякога биваха много разгорещени, но винаги се свършвахаа твърде миролюбиво.
През една такава лятна вечер, помня, в събота, ние току що бяхме довършили вечерята и се готвехме да пием чай, когато навън, от входните врата се раздадоха тихи стъпки. Домакинята се сепна, вслуша се и промълви: "Той е!" а приятелят ми скочи ненадейно и изтича навън, като заяви: "Почакайте - ще го поканя на чай."
Аз още успокоявах развълнуваната от постьпката на съпруга си домакиня, когато вратата се отвори и приятелят ми въведе този чужд човек. Станахме, запознахме се. И няколко минути след това аз вече бях убеден, че той е един твърде обикновен човек, само че малко свит и срамежлив. Но общителният и весел нрав на приятеля ми скоро го успокои, и той стана разговорлив, дори разпуснат. Извини се, че тъй своенравно се е държал през последните дни, макар че никой нищо подобно не беше му споменал, поблагодари за поканата и откри скръбта си, че в София хората живеят твърде отделени и отчуждени един от други.

Ние побързахме да се съгласим с него, потълкувахме, помъдрувахме.

Домакинята случи момент и му предложи втори чай; той поблагодари и прие чая изведнаж, без да откаже. Трябва да спомена, че все още не преставах да го следя внимателно. И наистина, от погледа ми не отбягна нито едно негово движение. Така, например, забелязах, че когато той разговаряше, обръщаше се към нас, двамата мъже.

Когато той му занесъл билетите, Иван бил излязъл вече. Той бил му казал да не купува билети, но Иван бил забравил и бил купил за вторник. Тя му била казала да не идва в осем часа, зашото щяла да е излязла.

## EXERCISE 15 B

I. Peter's son said to his father: "Father, you have much money."
2. His father said that he had much money, but he did not give anything to his son. 3. I gave books to workers every day. 4. I told him that I gave bread to the peasants in my village. He told him that I gave bread to the peasants in my village. 5 . Yesterday I knew what he was doing, but today I do not know where he is. 6. Where did you see him? I saw him in your village and I talked with him. 7. Give me what you have in your hand. 8. One day my father came to my house with two friends. 9 . I told my friend that my father came to my house yesterday. 10. Did I tell you that he said that he saw you?

## VOCABULARY

бесе́да, f., speech, conversation
биввам, imperf., to be
биле́т, m., ticket
вéceso, adv., merrily, happily
внима́телно, adv., carefully
воддя, во́диш; водди́х, imperf., to lead
вслу́швам се (вслу́шам се); вслу́швах се (вслу́шáx ce), imperf., to listen
вторник, m., Tuesday
въве́ждам (въведа́, е́ш); въве́ждах (въве́ддох), aor. part. въве́л, imperf., to bring in
го́твя, го́твиш; го́тви́х, imperf., to prepare
движе́ние, n., movement
дові́ршвам (довіррша, -иш); довършвах (довъррших), imperf., to finish
домаки́ня, f., mistress of the house забеля́звам (забеле́жа, -иш); забеля́звах (забеле́жих и забеля́sax), imperf., to note

заявя́вам (заявя́, -и́ш); заявя́вах (заявйх), imperf., to announce изти́чвам; (изти́чам); imperf., to run out
ле́тен, ли́тна, ля́тно, ле́тни, adj., of the summer
мака́р че, conj., although
миролюбйво, adv., peacefully
ненадейно, adv., suddenly, unexpectedly
нрав, нра́вът, нра́ви, m., disposition, character
обикнове́н, обикнове́на, adj., ordinary
общйтелен, общйтелна, adj., sociable
отка́звам (отка́жа, -еш); отка́звах (отка́зах), imperf., to refuse отде́лен, отде́лна, adj., separated отноше́ние, n., connection
отчужде́н, отчужде́на, adj., estranged, separated
пияя, пйеш; пих, imperf., to drink

побь́рзвам (побь́рзам), imperf., to hasten
пока́на, f., invitation
пока́нвам (пока́ня, -иш); (пока́них), imperf., to invite
по́мня, -иш; по́мнихх, imperf., to remember
помъдру́вам, imperf., to speak wisely
поня́кога, adv., sometimes
после́ден, после́дна, adj., last, recent
постйпка, f., behaviour
потьлку́вам, imperf., to interpret, to explain
поча́квам (поча́кам), imperf., to wait
предла́гам (предло́жа, -иш); (предло́жих), imperf., to offer
преста́вам (преста́на, -еш); (преста́нах), imperf., to cease
промълвя́вам (промълви́, -и́ш); (промълвйх), imperf., to mutter, to mumble
пу́ша, -иш; пу́ши́х, imperf., to smoke
разда́вам (разда́м, раздаде́шI); (разда́дох), imperf., to distribute refl. (of a sound) to be heard in succession
развълну́ван, развълну́вана, adj. excited
разговорли́в, разговорли́ва, adj., talkative
разгореще́н, разгореще́на, adj., heated

разпу́снат, разпу́сната, adj., released, free, uninhibited
свит, сви́та, adj., timid, bashful
своенра́вно, adv., capricious, wilful, wayward
свъ́ршвам (свъ́рша -иш); (свъ́рши́х), imperf., to finish
се́пвам се (се́пна се, -еш се); (се́пнáx ce), imperf., to start, to be startled
ска́чам (ско́ча, -иші); (ско́чи́х), imperf., to jump
скръб, скръбта́, скъ́рби, f., sorrow следи́, -и́ш; следи́х, imperf., to follow
слу́чвам (слу́ча, -иші); (слу́чи́х), imperf., to find, to choose
споко́йно, adv., peacefully
срамежли́в, срамежли́ва, adj., shy сты́пка, f., step
сб́бота, f., Saturday
съглас́вам се (съглася́ се, -и́ш се); (еъгласи́х се), imperf., to agree съпру́ra, f., wife, spouse
току́ що, conj., had just
убеде́н, убеде́на, adj., convinced
успокоя́вам (успокоя́, -и́ш); (успокои́x), imperf., to quiet, to make comfortable
чужд, чу́жда, adj., strange, belonging to someone else
шу́мен, шу́мна, adj., noisy

## CONVERSATION

Йскате ли да Ви запозна́ем с Would you like us to acquaint града́?
Да. Ко́лко̃ вре́ме ще ни отне́ме разгле́ждането на града́?
Ше Ви запозна́ем със забележи́телностите на Со́фия.
I以е посети́м ли гро́ба на Ива́н Ва́зов?
Йскаме да посети́м Боя́нската цб́рква. you with the city?
Yes. How much time will the tour of the city take?
We shall acquaint you with the notable sights of Sofia.
Shall we visit the grave of Ivan Vazov?
We want to visit the church at Bojana.

В коя́ годи́на е построе́на та́́ забележи́телна цъ́рква?
От кога́ дати́рат стенопи́сите?
Ко́лко жи́тели и́ма столи́цата?

Мно́го би́хме и́скали да присб́ствуваме на премие́ра на ня́коя класи́ческа пие́са.
Коя́ от класи́ческите дра́ми и́ма на́й-голя́м успе́х?
Мно́го се интересу́вам от бъ́лгарските а́втори.

In what year was that notable church built?
From what year do the frescoes date?
How many inhabitants does the capital have?
We would like very much to attend the premiere of some classical play.
Which of the classical dramas has the greatest success?
I am very interested in the Bulgarian authors.

## The Participles - The Gerund

Bulgarian has five participles, as follows:

1. Present active participle (сегáшно действи́телно прича́стие).
a. It ends in -am (-ящ), and sometimes in em, for verbs of the first and second conjugations which have the accent on the ending, and in all third conjugation verbs.

| Examples: | четá | - четя́щ | reading |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | тека́ | - теча́щ | flowing |
|  | гле́дам | - гле́дащ | looking |
|  | присти́гам | - присти́гащ | arriving |

b. It ends in -em for verbs of the first and second conjugations whose accent is on any syllable except the ending.

| Examples: | гово́ря | - гово́рещ | speaking |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | живе́я | - живе́еш | living |
|  | но́ся | - но́сещ | carrying |

The present active participle is rare in the spoken language, although two such participles at least have become regular adjectives: горе́щ hot, and воне́щ smelly. Both of these illustrate the fact that verbs of the first and second conjugations with the accent on the ending may also end in -ещ as well as in -ащ (-ящ). Another example is in the following sentence: Се́тне, кога́то гърми́щата маши́на наближи́ пре́леза, той изти́ча до ре́лсите.
2. Aorist active participle (ми́нало свъ́ршено действи́телно прича́стие).
a. It is formed by adding $-\lambda$ to the aorist stem.

| Examples: пи́cáx | - пи́са́л | written |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | но́си́х | - но́си́л | carried |
| гле́дáx | - гле́да́л | looked |  |

b. Verbs that form the aorist with -ox drop a " $A$ " or " $T$ " before the " $\lambda$ " of the participle.

| Examples: че́тох | - чел | read |
| :---: | :--- | :--- |
| бо́дох | $-60 \lambda$ | pierced |

c. Verbs that form the aorist with -ox that have roots ending in a consonant other than " $A$ " or " T " add a "moveable" " b " between the root and the " $\lambda$ " of the participle in the masculine singular.

| Examples: | ре́кох | - ре́къл | spoken |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | доне́сох | - доне́съл | brought |

We have already met this participle as it is used in the formation of compound tenses: perfect, pluperfect, indirect pluperfect, future perfect, indirect future perfect; and also in the conditional mood. It can also be used as a participle independently of these tenses.
Examples: Той се ра́дваше на го́стенина, доше́л от дале́чен край. He was pleased with the guest come (who had come) from a distant region.
It is frozen in a few phrases like ми́налата годи́на last year.
3. Imperfect active participle (ми́нало не́свършено действи́телно прича́стие).
It is also formed by adding an $-\lambda$, but this time to the imperfect stem.

| Examples: | чéтя́х | - чет́́л | read |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | гле́дах | - гле́дал | looked |
|  | хо́дех | - хо́дел | walked |

In some verbs, where the aorist and the imperfect stems have the same form, the imperfect active participle and the aorist active participle also have the same form.

| Examples: | гле́дах | - гле́дал | looked |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | търп¢́x | - търпя́л | endured |

In some usages there is a difference in accent; in other words, some people make a difference between these two participles (as they do between the two tenses also) by using one accent in the imperfect and another in the aorist, even when the verb has a prefix.

$$
\begin{array}{ll}
\text { Examples: } & \text { разгле́ждах - разгле́ждал surveyed (imperfect) } \\
\text { разглежда́х - разглежда́л surveyed (aorist) } \\
& \text { гле́дах } \\
\text { гледа́х - гле́дал } & \\
& \text { - гледа́л }
\end{array}
$$

In principle the accent on the final syllable for a verb whose accent in the present is on the root is dialectical.

This participle we have seen in the formation of the indirect imperfect. It has no other use.

Verbs with an imperfect active participle in -ял in the singular, change -я- to -e- in the plural.

Examples: четя́л, четя́ла, четя́ло, чете́ли read.
But verbs of the third conjugation keep -я- in the plural also.
4. Present passive participle (сега́шно страда́телно причáстие)

This is now a regular adjective rather than a participle. It is formed by the ending -им or -ем.

Examples:

| лю́бя, лю́биш | - люби́м | being loved (beloved) |
| :--- | :--- | :--- |
| во́дя, во́диш | - води́м | leadable |
| гово́ря, гово́риш | - говори́м | being spoken (spoken) |

It is often found in the negative to indicate impossibility.

## Examples:

(улови́, улови́ш) неулови́м
(побе́ди́, победи́ш) непобеди́м
(обхо́дя, обхо́диш) необходи́м
not to be found unconquerable, invincible indispensible

## 5. Past passive participle (ми́нало страда́телно прича́стие)

The past passive participle is formed on the aorist stem.
a. Verbs in -на and monosyllabic verbs with roots ending in a vowel form the participle with -r.
Examples: вди́гна, вди́гна́х - вди́гнат raised
чу́я, чyх - чут heard
b. All other verbs use the ending - H .

| Examples: пи́сах, пи́са́х | - пи́сан | written |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | гле́дам, гле́дáx | - гле́дан | seen (looked at) |

1. Verbs of the first conjugation with aorists in -ox and verbs of the second conjugation in -иx, use the ending -ен.

| Examples: четá, че́тох | - че́тен | read |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| донеса́, доне́сох | - доне́сен | brought |
| река́, ре́кох | - ре́чен | said |
| но́ся, но́си́х | - но́сен | carried |
| го́твя, го́тви́х | - го́твен | prepared |

c. Verbs in -es with a monosyllabic root can have participles both in -H and -T , with a preference for -T .

| Examples: | поле́я, поля́х | - поля́т, поля́н | poured |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | изпе́я, изпя́х | - изпя́т, изпя́н | sung |
|  | нагре́я, нагря́х | - нагря́т, нагря́н warmed |  |

d. Participles of verbs with an aorist in -яx change the -я- of the participle to -e- in the plural.

Examples: поле́я, поля́х - поля́н, поле́ни.
All of the above participles can have articulated forms and change in gender and number.

## The Gerund

This is an indeclinable verbal form not very frequently found and restricted to the written language. It is possible only for imperfective verbs. It ends in -ейки in the first and second conjugations and -айки (-яйки) in the third.

| Examples: | чета́, четéш | чете́ӗки | reading |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | тека́, тече́ш | тече́йки | flowing |
|  | пе́я, пе́еш | пе́ейки | singing |
|  | хо́дя, хо́диш | хо́дейки | walking |
|  | гле́дам, гле́даш | гле́дайки | looking |
|  | стре́лям, стре́ляш | стре́ляйки | shooting |

Example of use: И тупайки с тояжката, гологлав излезе.

## EXERCISE 16 A

И ето че додето още се губех в догадки, гостьт допи чая си, сложи чашата и, като постоя няколко мига, отведнаж рязко се извърна в крѐслото, простря ръка към близката етажерка и пое от там сложената свободно книга. Тази книга беше един малък том от разказите на Мопасан, който домакинята четеше. Той хвърли бръз поглед върху първите страниџи, изправи глава, прикова очи в домакинята и попита някак подигравателно:

- Вие ли четете тази книга, госпожо?

При това върху устните му трепна мигновена усмивка. Бедната жена прибледня още повече; тя метна последователно два безпомощни погледа ту към мене, ту към съпруга си и отвърна с отпаднал глас, също впила поглед в непознатия:

- Да, аз.

Впрочем, не знам, може би, всичко това само ми се е сторило така, може би не беше се случило нищо повече от няколко съвсем случайно разменени думи. Но признавам си, моите нерви също бяха вече малко обтегнати, аз също чувствувах, че съм готов да преувеличавам действителносста. А в това време господинът наведе глава и полека произнесе - сега вече съвсем спокойно и безстрастно:

- И аз обичам този писател; той е един от малкото ясновидщи които са ни спохождали до днес...
- Ясновидџ्ঠи?! - прекъсна го приятеля ми, засегнат не на шега. Аз изтръпнах; знаех упоритият и сприхав нрав на приятеля си, особено когато станеше реч за литература и някой се одързостеше да не се съгласи изведнаж с него. А трябва да ви кажа, приятеля ми се държеше, с упоритата самоувереност на стар преподавател по литература, о няколко изтъркани полуистини, които от незапомнени времена красят всички учебниџи по словесност.


## EXERCISE 16 B

1. If you will read the stories of Maupassant, I will give you a book by Ivan Vazov. 2. Vazov is the best known of all Bulgarian writers. 3 . My friend's wife said that they would come to dinner tomorrow if Vazov would be there. 4. The poor woman did not know what to say. 5 . If she had seen her brother earlier, she would have been prepared to answer the question. 6. I would have written you last night, but something happened. 7. He heard that the teacher would go to Sofia the following week. 8. My father would have gone to Sofia yesterday, but my mother fell ill.

## VOGABULARY

бе́ден, бе́дна, adj., poor, wretched безпо́мощен, безпо́мощна, adj., helpless
безстра́стно, adv., indifferently, passionlessly
впи́вам (впи́я, впи́еш); (впих), im-
perf., to press into, to fix (of eyes or glance)
гу́бя, гу́биш; гу́би́х, imperf., to lose действи́телност, f., reality дога́дка, f., a guess, surmise доде́то, conj., while, until

държа́, държи́ш; държа́х, imv., дръж, дръжте, imperf., to hold. refl., to behave
етаже́рка, f., shelf
зася́rам (засе́rна, -еші); (засе́rнах), ppp. засérнат, imperf., to touch, to affect
изве́стен, изве́стна, adj., known
изтри́пвам (изтрб́пна, -еш) ; (изтрі́пнах), imperf., to shudder
изті́ркан, изті́ркана, adj., worn out, rubbed off
краси́, краси́ш; краси́х, imperf., to decorate
кресло́, n., easy-chair, arm-chair
миг, мигі̇т, ми́товé, num. form ми́га, m., moment
мигнове́н, мигнове́на, adj., momentary
незапо́мнен, незапо́мнена, adj. beyond the reach of memory, unknown
обте́гнат, обте́гната, adj., strained одързостя́вам се (одързостя́ се, -и́ш се); (одързости́х се), imperf., to dare
отведна́ж, adv., suddenly
подго́твен, подго́твена, adj., prepared
подиграва́телно, adv., mockingly
пое́мам (пое́ма, -еші); (пое́х), imperf., to take up
полу́истина, f., half-truth
последова́телно, adv., successively, in succession
позволя́вам си (позволи́ си, -и́ш си); (позволи́х си), imperf., to allow oneself
прекъ́свам (прекъ́сна, -еш); (прекъ́снах), imperf., to interrupt, to cut short

преподава́тел, преподава́телят, m., teacher, instructor, lecturer
преувелича́вам (преувелича́, -и́ш); (преувеличи́х), imperf., to exaggerate
прибледя́вам, imperf., to become pale
прикова́вам (прикова́, -éші); (приковáx), imperf., to fix on
произна́сям (произнеса́, -е́ш) ; (произне́cox), imperf., to pronounce, to utter
прости́рам (простра́, -éㅍ) ; (простря́х) aor. part. простри́л, простря́ла, простря́ло, простре́ли, imperf., to spread
размененн, размене́на, adj., exchanged
реч, речта́, ре́чи, f., word
ря́зко, adv., briskly
самоув́́реност, f., self-confidence
сле́дващ, сле́дваща, adj., following
слове́сност, словесността́, f., literature
спохо́ждам (спохо́дя, -иш); (спохо́дих), imperf., to visit
спри́хав, спри́хава, adj., irritable, quarrelsome
стра́ница, f., page
том, то́мът, то́мове, m., volume
тре́пвам (тре́пна, -еш); (тре́пна́х),
imperf., to start, to wince, to flinch, to flicker
упори́т, упори́та, adj., persistent усми́вка, f., smile
у́стна, f., lip
учеєбник, уче́бнифи, m., textbook merá, f., joke; не на merá, seriously яснови́дец, яснови́дци, m., prophet, forecaster, clairvoyant; short articulated form яснови́деша

Представле́нието ще запо́чне The performance will begin ско́ро. soon.
От ту́к се ви́жда добре́.
След тре́тия сигна́л не пу́скат в за́лата.

One can see well from here.
After the third signal they don't let anyone into the auditorium.
Какви́ фи́лми да́ват та́зи се́д- What films are they giving this мица?
Би́хме и́скали да гле́даме щве́тен худо́жествен филм. week?
We would like to see a color film.
Ка́сите са отво́рени през ще́- The box offices are open all

лия ден.
Да оти́дем в Наро́дната ( Университе́тската) библиоте́ка.
Интересу́вам се от произведе́нията на бъ́лгарските писа́тели кла́сиџи.
Кои́ от ва́шите съвре́менни а́втори ми препоръ́чвате да четá?
От ко́го́ тря́бва да полу́чим разреше́нието да изпо́лзуваме архи́вия фо́нд?
Да́вате ли кни́ги за извъ́н-библиоте́чно изпо́лзуване?
Ко́лко вре́ме мо́га да задържа́ кни́гата?
Кни́гата ше задържа́ о́ще ня́колко де́на.
Библиотека́рите са мно́го уч- The librarians are very polite. ти́ви. day.
Let us go to the National (the University) Library.
I am interested in the works of Bulgarian classical writers.

Which of your contemporary authors do you recommend that I read?
From whom must we get permission to use the archives?

Do you give out books for outside library use?
How long may I keep the book?
I will keep the book several days longer.

## CONVERSATION

Какъ́в е интере́сът към теа́търа у вác?
Ту́к театра́лните представле́ния се посеща́ват добре́.

How great is the interest in the theatre in your country?
Theatrical performances are well attended here.

## Емилиян Станев

## CAEД ЛOBA

След един лов на пъдпъдъџи ние така се изморихме, че няколкото километра път до близкото село, което напуснахме рано сутринта, ни се стори безкраен.

Августовата нощ ни завари близо до реката. Там из буйно израсналите џаревиџи намерихме доста пъдпъдъци. Но високите стъбла и слогове пречеха на стрелбата. Ударените птиџи мъчно се намираха. Кучетата ни, ободрени от вечерната хладина и раздразнени от честите изстрели, тичаха като луди и не слушаха нашите заповеди.

- Да прекратим лова - предложи другарят ми. - Утре на ранина, докато росата не се е дигнала, ще започнем от тия места. А сега хайде в село.
- Защо да не пренощуваме тук? - казах аз. - Имаме мушами. Те ще ни запазят от влагата и росата. Ше накладем огън и ще си направим отлични легла в оная купа сено.
- Както искате - съгласи се моят другар.

Ние накладохме огън, изпекохме няколко убити птици и като се навечеряхме богато, приготвихме леглата си. Изтегнати край тлеещия огън, мълчаливо се наслаждавахме на почивката. Ловът с птичар е уморително занимание, но почивката след лова е второ удоволствие.

Под метнатите върху сеното мушами още се усещаше топлината на земята, напечена през деня от жаркото слънще. Миризмата на сено и пръст ставаше по-остра и опиваща във влажния въздух край реката. Нашите кучета, легнали край огъня, лениво помахваха късите си опашки и като ни гледаха кой знае защо виновно, вслушваха се в гаснещите звущи на полето.

- Хубава нощ - казах аз, загледан в дълбокото, черно, августовско небе, осято с едри звезди, които тьржествено мигаха в тьмния купол.
- Хубава, но безлунна - отговори другарят ми. - Похубави са юнските нощи.

Той помълча и добави.

- Юнските нощи, когато въздухът е наситен с аромата на узрели треви и на млада зеленина.
- Всички нощи разнежват човека - забелязах аз.

Ние мълчахме дълго време. Нощта бавно обгръщаше всичко. Нашият слаб огън образуваше малко червено петно, отвред притиснато с тьмнина. Околните кукурузи безмълвно се издигаха като мрачни и страшни редиџи на някакви полкове, спрели своя походен марш всред равнината. В топлия и влажен въздух щурџите се обаждаха като луди, а крякането на жабите режеше нощта.

- Случвало ли ви се е да пощадите дивеча, когато няма почти никакви видими причини за това и когато той сам се e навирал на пушката ви? - попита неочаквано моят другар.
- Струва ми се, че не...
- Хм, тогава не познавате особеното удоволствие, което ловецуьт изпитва при подобен случай.
- Поради?...
- Поради идеята за вечност, ако щете! - натьрти другарят ми и ме погледна с тоя сърдито-настойчив поглед, с който човек гледа събеседника си, когато се бой, че последният приема думите му с насмешка. После, без да се интересува дали ме му отговоря, той ми разказа тая история.
"Преди десетина години учителствувах из околните села, докато най-сетне успях да получа място в родното си село. Оттогава насам живея тук. Мечтата ми беше да се завърна и установя в бащината си къща, която вие вече видяхте поправена и подновена. Ловната страст беше ме обхванала още от дете. В нашия род тя е наследствена черта. Дори тя ме застави да стана селски учител и да живея в село. Човек се привървзва силно към местата, из които дълго време е ходил на лов, и ги обиква като свой имот...

В един юнски ден, като ловях риба близо до селото в голе-

мия яз на водениџата, забелязах по мекия пясък на брега следи от видра. Остатъщите от люспи и кости окончателно ме увериха, че видрата лови риба наблизо.

Оше същата вечер реших да устроя засада в горния край на вира, под самия бързей.

Избрах си място, много удобно за тая цел. Там реката прави малък завой. В десния бряг има скали - сини, лескови. Под тия скали се намира нещо като площадка, която се вдава във водата. Една загубена в шумата пътечка извежда на нея. Открито място и красиво. Знаят го малџина, които минават оттам и се отбиват да пият от бистрата и студена вода на кладенчето, което извира от скалите. Над леските като храсти на люляк се надвесват нзд реката няколко дребни липи. Тогава те бяха още по-ниски, но имаха џвят и току-що бяха щъфнали.

Вечерта с пушка в ръка аз се притаих на това място.
Отначало се взирах във водата и търпеливо очаквах видрата да се появи. Џялото ми внимание беше насочено към предстоящия лов. В своето нетърпение и страст понякога ми се струваше, че виждам главата на плуващата видра. Ето я, разцепва водата и ъгловата бразда от двете и́ страни образува широки кръгове, които бързо трепкат и бягат към брега... Взирам се по-добре, гледам, плува жаба и изпусна с въздишка набрания дъх в гърдите си...

След час се уморих да чакам и постепенно изгубих надежда, че видрата ще се покаже. Едва тогава забелязах колко е красива юнската нощ.
Тя беше тиха, светла и шептяща. Под лъчите на луната реката лъщеше като някакво златно течение. От време на време с лек плясък подскачаше риба и блясваше над водата. Жабите надаваха дългите си куркания, сякаш се молеха. Липите над мен леко помахваха широките си листа и техните сенки едва забележимо трептяха в гладките води на вира. А в кладенчето, удавени, се полюляваха няколко звезди, като дребни жълтиџи, паднали на дъното му. Не ви ли се е случвало да стоите неподвижно и да се вслушвате в такава нощ? Струва ви се, че чувате как растат тревите, как кипи младият живот наоколо, как всичко сякаш ви говори за своята радост,

че е младо, силно и че живее. Земята и небето се сливат в едно битие и самите вие потьвате и се забравяте в него. Радост изпълва ц्रялото ви същество. Иска ви се да глътнете от любов света...

Аз оставих пушката настрана, легнах върху топлия камък и вдаден в хубави размишления, гледах чудесното юнско небе.

И ето, тъкмо когато бях забравил за видрата, тя се показа.
Един неочакван плясък, след който жабите изведнъж млъкнаха, ме накара да погледна във вира.

Главата на видрата се виждаше как щепи водата срещу течението.

Първата ми мисъл беше да грабна пушката. Но аз съобразих веднага, че моето движение ще издаде присъствието ми. Луната беше се издигнала и огряла площадката, на която стоях, тъй че по џевите на пушката се отражаваше синкавата светлина на звездите.

Трябваше да остана неподвижен и да чакам удобната минута.

Видрата достигна бързея. Тя се озова на пясъчния нос и лъсна там като черна котка. След това издаде тих, неопределен звук и легна.

Към нея се насочиха три черни сенки. Те я заобиколиха и започнаха да душат муфуната и́. После като по даден знак и четирите изтичаха до края на носа, дето за минутка отново се спряха. Малко по-късно те се наредиха на бързея и започнаха да бият водата с опашките си.

Старата учеше малките си да ловят риба. C чести и силни удари на опашката си тя принуждаваше рибата да се скрие в подмолите. Малките подражаваха на майка си.

Когато на някое от тях се удаваше да хване плячката си, то бягаше с пърхащата в устата му риба на пясъчния нос и там я изяждаше.

Това занимание продължи џял час. Четирите животни ту внезапно изчезваха, ту се появяваха на повърхността като четири бързи сенки.

Тяхното усърдие да ловят риба постепенно отслабваше. Бяха се нахранили и сега започнаха да играят. Котешките им тела се носеха светкавично бързо из водата. Те се гонеха,

обръщаха се по гръб, сплитаха се в голямо черно кълбо, нирваха се със слаб плясък и отново се показваха, повлечени от течението на реката. Понякога се чуваше как младите се хапят и давят с леко, хрипливо хъркане, напомнящо котешко мъркане.

Като издебнах минутата, в която се гмурнаха във водата, аз грабнах пушката, опрях приклада о рамото си и с пръст на спусъка зачаках тяхното появяване.

И ето, до самата площадка, на която бях коленичил, се показа плоската глава на старата видра. Тя беше тъй близо, че аз виждах нейните обли, влажни очи, в чийто поглед се четеше нещо човешко.

Може би беше забелязала сянката ми или пък бе подушила моето присъствие. Тя ме гледаше втренчено и малко учудено, сякаш не беше много сигурна, че вижда човек.

Няколко секунди се приџелвах в главата и́, без да посмея да гръмна. Близостта на нейния поглед сковаваше волята ми. Пред мен стоеше едно живо същество, в очите на което виждах да свети същият вътрешен пламък на душата, какъвто има и в очите на нас, хората.

Докато се прицелвах, аз не дишах и сега усетих, че не ще мога да сдържам повече набрания въздух в гърдите ми. Без да искам, въздъхнах и жадно поех пресен въздух. Това беше достатьчно видрата да се скрие във водата. В миг вирът опустя. Младите изчезнаха също така, както бяха се появили.

Останах на площадката изненадан от себе си и малко смутен. После, когато жабите отново започнаха да надават меланхоличните си куркания, отведнъж почувствувах необикновено спокойствие и мир в душата си, такова, каквото човек усеща само когато е щастлив и обича. По пътя за в къщи аз се подсмивах в себе си, подсвирвах си весело и гледах младия месец..."
Другарят ми се зави с мушамата и легна. Нашите кучета спяха мирно край загасналия огън. Реката пълнеше с успокоителен шепот нощта. Далече из полето се чуваше лаят на селските кучета и дрънченето на закъсняла кола.

- Да, нощта разнежва - казах аз.
- Нима е толкова лошо това? Разнежва?! Хората често се


## Иван Вазов

## слугИНя

Стоян Раков беше останал без слугиня посред зима. Последната му го напусна преди три недели, без никаква видима причина. За едно софийско семейство такава случка е цяла беда. Стоян Раков беше началник на отделение в едно министерство, жена му - млада и почитаема госпожа, даже подпредседателка на две женски дружества; но тия световни блага и почести не бяха способни да ги направят щастливи; в тяхното небе имаше една черна точка: нямаха слугиня. Това беше жизнен въпос за почтените съпрузи, той занимаваше умовете им, той даваше храна на разговорите им, той обгръщаше всичките ламтения на душите им.

Ракови нямаха слугиня.
И госпожа Ракова в черква, и на гости, и в дружества - все тия горчиви оплаквания:

- Представете си, госпожа́ (софийските благородни дами се титулуват тьй, вместо "госпожо" - за отличие от калугерките), представете си, госпожа́, нямаме слугиня!
А в тия прости думи се заключаваше щяла Шекспирова трагедия за младата и почитаемата госпожа Ракова; те искаха да кажат: "Представете си, госпожа́, това ужасно събитие до какви скандали ни доведе; аз, както едно време баба ми и майка ми, още днес - сама си пера дрехите и се умирисвам в кухнята като някоя... И нямам час свободничък да посветя на по-възвишена и благородна грижа... Представете си: даже не ми остава време да ида да си кроя новата рокля Empire, а платьт Стоянчо е купил от толкова време... Стоянчо, и той, бедният, от височината на своя началнически стол, е принуден да слазя до занятията на простата тълпа... Можете ли да си

представите - това ви казвам в секрет, - че вечер, като се стьмни, той взема стомната под палтото и отива на чешмата да налее вода? Един началник на отделение! Неговият разсилен това не върши... Пет пъти досега горкият е ходил на фурната да вземе гювеча. Вие знаете?... Ние повече гювеч си правим: нарежи мръвки, хвърли им лъжица масло, па хай на фурната, та друго и не знам. Кой му е мислил някога, че ще изпадна до такава ниска точка - да бъда принудена аз да си чиня хизметя... Та и мъжът ми колко се възмущава! E, чуло ли се е подобно нещастие?"

Ракови нямаха слугиня.
Стоян Раков и тоя петьк се връщаше от пазара с вкиснато лице.
Жена му веднага разбра, че тьрсенето му е било безуспешно. Това нещастие просто и́ отравяше съществуванието.
Раков измърмора гневно:

- Търсих, предлагах луди заплати, никой не иска да слугува. Някои селянки даже, като че се подиграваха, гледаха ме почти с презрение, когато ги питах... Сякаш не диви шопкини, а жени на испански грандове...
- Ти това не казваш сериозно, инак ще бъде глупаво отвърна жена му... Слугини всякога се намират - как ги имат хората $!$ - но работата е, като я имаш, да знаеш да я привлечеш... Ето и последната ни слугиня, Стоила: не щя да ме послуша и ни напусна. Се̣га се губим като патки из мъгла...
- Та какво повече да и́ дам? - отговори раздразнен Раков. - Малко ли бяха толкова пари месечно, и храна, и облекло, и обуша? Оставаше само едно: да и́ дам половината си заплата, за да.се не съблазнява да бяга, когато я мамят други. Ти по-добре, госпожо, криви себе си. Ти в яда си я грубеше понякога: еднаж те чух, че и́ каза "свиньо", когато тя строши фарфоровия супник. В днешната криза от слуги такова отношение към тях е опасно... Не ги мисли същества без самолюбие.

Ракови нямаха слугиня.
Вечерта, тоя същия ден, когато съпрузите сядаха при изстиналия и замирисал на дим гювеч - алфата и омегата на всичката готварска мъдрост на младата и почитаема госпожа

Ракова - врата се бутна, без да се почука, и оръфаната глава на един шоп се показа там.

- Добра ви вечеря, прощавайте! - каза той гръмогласно, като свали шапката си. - Чете ли да ви слуша е́ това девойче, или оно, не ви треби слугиня?
И той изтегли пред себе си едно с плах поглед момиче.
Пред тия думи съпрузите помислиха, че небето се отвори и серафимски гласове стигаха до ушите им!
"Трябва ли им слугиня!"... Кьосе, желаеш ли мустаци? Иска ли дума? Тоя шоп го праща самото провидение. Госпожа Ракова се боеше да не бъде всичко това сън лъжлив. Не, не е сън... Селякът стои с всичкото си шопско величие, с оскотената си физиономия, с дрипите си, тя даже чувствуваше неблагоуханната атмосфера от кир и лук, която шопът носи навред със себе си; и щопкинчето там е живо, съвършено живо и, както подобава: парџаливо, гнидаво, гуреливо и с телешки учуден поглед.

Наконеџ, благополучието влезна в къщата.
Раков предлага изведнъж двайсет и пет лева заплата и, за голямо учудване, бащата се не тьргува и великодушно се съгласява.

Питат тогава за знанията на момичето. Момичето не знае нищо, не е слугувало никъде, но това малко значи.

- На харизано магаре петалата се не гледат - шушне с тържествуващ вид Раков на жена си.
- Ша го държа това свинче баре вода да ми носи, докат си намера по-свясна слугиня, па ше му дам пътя - мисли си лукаво госпожа Ракова: - или вярва тоя гламав шоп, че толкова пари се дават на едно диво говедще, на което ще трябва да слугувам?

Но, да спи куче под камък. Сега шопът и дъщеря му са приети като високопоставени гости. Едвам наяденият гювеч (при вълнения от голяма радост охотата се губи), приготвен от деликатните ръц्योе на подпредседателката на двете женски дружества в столиџата, минува в разположение на гостите. Един голям огън в кухнята с празничен светлик освещава пиршеството им. Господин Раков и госпожа Ракова ги гледат и не можат да им се нарадват.

Като ги снабдиха и с топла постелка, завивка и възглавниџа, оттеглиха се в спалнята си, след като им пожелаха учтиво лека нощ.
В тая крриза от слуги учтивостта към тях е задължителна.
Но преди да си легне, госпожа Ракова слезе долу, та даде някакви наставления на слугинчето и се върна в спалнята.
През нощта Раков и жена му имаха по едно силно сепване всякой: него го пробуди внезапна мисъл, че той даже не попита за името на момичето и на селото му - опущение важно; ней и́ се пристори, че се хлопа дворската порта. За да се успокои, тя зема свещта и отиде да надникне в кухнята; огънят още гореше и освещаваше широкораззиналите уста на шопа, който хъркаше като щиклоп; девойчето спеше също.
Тогава тя се върна успокоена.
Сутринта е студ. Раков се събужда, гледа, че жена му я няма в стаята.

- Отишла е да нагоди слугинчето, за да накладе огьня. Слава богу, слава болу.
И той се увива с удоволствие в юрганя, защото чува, че навън пищи фъртуната.
Влазя жена му. Лицето и́ е изменено, уплашено.
- Шопът и момичето ги няма - каза тя - излезли, както се види, още много рано.
Раков скокна от леглото си.
- Полиция! Дръжте! - извика той.

И се спусна по бели гащи навън; но като се досети, че това е лудост, повърна се. Няколко секунди и двамата стояха с ръце скопчени и неподвижни като статуи.

- Пак нешо си ги оскърбила снощи - каза Стоян напосле на жена си. - Ти не умееш да въртиш слугиня кротко, човешки. Поне сега не можем мене да кривиш; аз дадох тройно повече, отколкото бащата можеше да поиска.
Госпожа Ракова не прие тоз укор. Напротив, всичката вина е на мъжа и́; защо не е питал за името и селото на слугинята, за да може да я тьрси, ако побегне, и защо не е земал ключа от пътната порта, за да не може да побегне? Бзаимните окривявания и натяквания между съпрузите се продължаваха без никаква полза.

Но никой не се сети да рече лошо за побягналите... Ракови нямаха слугиня.

След няколко месеџа госпожа Ракова, един пазарен ден, съгледа побягналото шопкинче при едни други селянки, които продаваха кокошки.

Тя го улови сърдито за лакътя.

- Защо бега тогава, мари момиче?

Момичето се уплаши и хвана да се дърпа. Но една от селянките, леля и́, обясни загадката на госпожа Ракова: бащата на момичето нямал намерение да я дава за слугиня, но като замръкнал него ден в София и не щял да пренощува в хана, за да не харчи - много стипџа бил човекът - изпросил гостоприемство от Ракови по разправения по-горе начин!

Тия глупави шопи, а?

## Appendix*

## I. The Verbal Stems

In predicting the present and aorist tenses of Bulgarian verbs from the verbal stem, one must begin by distinguishing the following verbal stems:

1. stems in -i, stressed and unstressed
kriví-, doí-, nósi-, néži-
2. stems ending in stressed -á after a palatal or palatalized consonant or -j
t'rpjá-, ležá-, stojá-
3. stems ending in stressed -á not after a palatal or palatalized consonant or -j
ková-, pomená-
4. stems in unstressed -a except those in -na
káza-
5. stems in unstressed -na
dígna-
6. stems in -o
néso-
7. stems in -ij pij-
8. stems in -áj (or -jáj)
igráj-

* I am indebted to Dr. Joseph Van Campen, Assistent Professor of Slavic Languages and Literatures at Harvard University for this system, which represents an application to the Bulgarian verb of Professor Roman Jakobson's conception of the Russian conjugation. It is treated more fully in Dr. Van Campen's doctoral dissertation. Certain changes have been introduced for pedagogical purposes.

```
9. stems in -új (or -júj)
    čuj-
10. stems in -éj
    pej-
ir. stems in -aj (or -jaj)
    víkaj-
```


## II. The Present Tense

Step One. Rules for Desinence in the present.
I. Stems in -i, stressed and unstressed (no. i) or in stressed -á after a palatal consonant or -j (except for monosyllabic stems ending in consonant plus -r plus -já, no. 2) have the second person singular in -iš.
2. Stems ending in unstressed -aj have the present in -m, -s added directly to the stem, which ends in -a.
3. All others have the second person singular in -eš.

## Step Two. Stem Changes.

A. A verbal stem ending in a vowel (nos. i-6 above) drops that vowel before the endings of the present.
I. Stems in -i, stressed or unstressed, use the palatalized correspondent for the preceding phoneme, if one exists, before the ending -a of the first person singular of the present. The ending of the second person is -iš, which is added to the stem without palatalization of the final consonant.
kriví-, kriv- plus -ja, krivjá, krivís
nósi-, nos- plus -ja, nósja, nósiš
néži-, néža, néžiš
If the phoneme before -i is a vowel, a -j - is inserted before the ending -a.
doí-, do- plus -j- plus -a, dojá, doís
2. Stems in -a, stressed or unstressed, are identical, except for pronunciation (see Introduction, p. 13), with the first person
singular of the present. The second person singular has the ending -eš, except as noted below under a).
ková-, ková, kovés
pomená-, pomená, pomenés
dígna-, dígna, dígneš
a) Stems in stressed -á after a palatal or palatalized consonant or $-j$, except for monosyllabic stems ending in consonant plus -r plus -já, have the ending -iš in the second person singular. Note that the final -j of the stem is dropped before this ending; or a final palatalized consonant is depalatalized.
t'rpjá-, t'rpjá, t'rpís
ležá-, ležá, ležíš
stojá-, stojá, stoíš
b) Monosyllabic stems ending in consonant plus r plus -já lose the palatal or palatalized consonant before the -á (pronounced ') of the present endings, and have the ending -és in the second person singular.
umr'á-, umrá, umréš
c) Stems in -á change an immediately preceding $k(g, h)$ to č ( $\check{z}$, š) respectively before the -e endings of the present. (Cf. below 3 ) t'ká-, t'ká, t'cés
(This is the only verb affected.)
d) Stems in unstressed -a change an immediately preceding $\mathrm{s}, \mathrm{z}, \mathrm{k}, \mathrm{g}, \mathrm{sk}$, and zg into š, ž, č, ž, št' (št before -e) and žd' (žd before -e) before the present endings, and in the case of other consonants use their palatalized correspondent, if there is one, before the -a endings of the present.

opása-, opáša, opášeš<br>káza-, káža, kážeš<br>pláka-, pláča, pláčeš<br>l'ga-, l'ža, l'žeš<br>dráska-, dráštja, drášteš<br>glózga-, glóždja (mod. glóžda), glóždeš<br>kápa-, kápja, kápeš<br>drjáma-, drémja, drémeš

3. Stems in oo normally shift the accent to the endings. The ending of the second person singular is -eš. An immediately preceding $k, g$, and $h$, is changed to $\check{c}, \check{z}$, and š respectively before the -e endings of the present. (Cf. above 2c)
néso-, nesá, nesés
réko-, reká, rečéš
mogó-, móga, móžéš
v'rhó-, v'rhá, v'ršéš
B. Verbal stems ending in -j (nos. 7-11 above), except for those in unstressed -aj (no. I I above), add the present endings directly to the stem. The second person singular is in -eš. Note that the final -j of the stem is dropped before the -e ending of the present.
pij-, píja, píeš
igráj-, igrája, igráeš
čuj-, čúja, čúeš
pej-, péja, péeš
a) Stems ending in unstressed -aj drop the -j and add the present personal endings $-\mathrm{m},-\mathrm{s}$, - , -me, -te, -t.
víkaj-, víkam, víkaš, etc.

## III. The Aorist Tense

A. Verbal stems ending in a vowel (nos. I-6) are identical with the aorist stem. The endings -h, -, -, -hme, -hte, -ha are added directly to the stem.

| kriví, krivíh | t'rpjá-, t'rpjáh | pomená-, pomenáh |
| :--- | :--- | :--- |
| doí-, doíh | ležá-, ležáh | káza-, kázáh |
| nósi-, nósih | stojá-, stojáh | dígna-, dígnah |
| néži-, néžih | ková-, kováh | néso-, nésoh |

1. Stems in -o replace -o by -e in the 2 nd and 3 d person singular with the same consonant changes as in the present, i.e. an immediately preceding $\mathrm{k}, \mathrm{g}$, and h is changed to c , $\check{z}$, and šrespectively.
réko-, rékoh, réče
B. Verbal stems ending in $-j$ (nos. 7-11 above), except those in -ej (no. 10), drop the -j and add the aorist endings.
pij-, pih
čuj-, čuh
igráj-, igráh víkaj-, víkah
I. Stems in -ej replace -e by -a and palatalize the preceding consonant, if possible.

$$
\begin{array}{lll}
\text { pej-, pjah } & \text { grẹi-, grjah } & \text { živéj-, živjáh }
\end{array}
$$

## English-Bulgarian Glossary

able, be, мóra мо́жеші, мо́жáx, моr'่́, мor^á, impf.
about, sa, prep.
across, през, из, prep.
after, след, prep. след като́, conj.
ago, преди́, adv.
all, вси́чкият, вси́чката, adj., see Lesson Ten
already, вéqe, adv.
also, cíyo, adv.
and, и, conj.
answer, órroвор, m.
answer, отгово́ря, -иш, -их (отгова́рям), pf. (impf.)
apple, श्र́бълка, f.
April, aпри́л, m.
arrive, до́йда, дойдеш, до́йдо́ (до-
хо́ждам), pf. (impf.)
as, катó, prep. and conj.
ask, пи́там, impf.
at, на, в, prep., в кб́щи, at home
baby, беббе, бебета, n.
badly, лómo, adv.
bandit, разбठйник, m.
be, csm, impf.
beautiful, xýбав, adj.
because, зaŋóróro, conj.
become, ста́на (ста́вам), pf. (impf.)
before, преди́, prep., преди́ да, соnј.
best, нáh̆-доб'bp, нáh̆-добрá, adj.
better, по́-доб'́p, nó-добрá, adj.
big, голя́м, голе́ми, adj.
black, че́рен, че́рна, adj.
blackboard, че́рна дъска́, f.
blind, сляпा, сле́пии, adj.
blue, син, си́ня, си́ньо, си́ни, adj.
body, tı́no, texá, n.
boil, crptes, crpéem, crpsx (crpśsaм), pf. (impf.)
book, кнй́ra, f.
Boston, Во́ctor, m.
boy, момчé, момче́та, n.
bread, хляб, хля́быт, хли́бове, m .
bridge, мост, мо́стьт, мосто́ве, $m$.
broad, широ́к, adj.
brother, брат, бра́тьт, бра́тя, m.
Bulgarian, біぇгарин, біぇгари, m.
бінлгарка, f.
Bulgarian, 6́̇кгарски, adj.
but, a, но, оба́че, алá, амá, ами́, conj.
bиу, ку́пя, -иш, -их (купу́вам), pf. (impf.)
by, a book by, ot, prep.
calf, texé, texéra, n.
can, мо́га, мо́жеш, мо́жáx, мог'́ $\wedge$, moráa, impf.
car, колá, f.
cat, ко́тка, f.
cave, nemepá, f.
сhair, стол, сто́лът, столо́ве, m.
chalk, тебешйр. m.
cheap, е́фтин, adj.
child, дeré, дeपá, n.
chorbadzhi, чорбаджи́к, m .
city, град, граді́т, градове́, $m$.
сооее, затва́рям (затво́рд, -иші, -их), impf. (pf.)
cold, студени, adj.
come, йдвам, impf., iterative; дойда, до́йдеш, дойдох, pf.
comrade, apyráp, другápят, друrápıo, m.
corridor, коридо́p, m.
council, сзве́т, m.; се́лски съве́т,
се́лсзае́т, $\mathbf{m}$.
cow, кра́ва, f.
crash, стова́рвам се (стова́ря се, -иII, -их), impf. (pf.), на, onto
cry, begin to, запиáквам (запиа́ча, -em, запна́ках), impf. (pf.)
cultivated field, ни́ва, f.
cut down, отси́чам (отсекá, oтсе-
чém, oтсśкох), impf. (pf.)
cut through partly, засе́чен, ppp.
засека́, засече́m, зася́кох, pf.
daughter, дъщеря́, f.
day, ден, деня́т, дни, m.
Delcho, Де́лчо
desire, жела́я, жела́ещ, желáx, impf.
dinner, вeчéps, f.
distant, дале́чен, дале́чна, adj.
do, пра́вя, -иш, -их, impf., извірш-
вам (извърша, -иш, -их), impf. (pf.)
dog, ку́че, ку́чета, $\mathbf{n}$.
door, spará, $f$.
Dragoj, Драго́й, m.
during, през, prep.
early, ра́но, adv.
eat, ямм, ядёщ, я́дох, impf.
end, край, кра́ят, кра́ища, m.
enough, до́ста, доста́тьчно, adv.
Enyo, Ёьо, m.
every, всеєки, вся́ка, adj., see Lesson Ten.
everything, всќчко, pron.
examination, йзпит, m .
еуе, око́, очй, n.
face, лице́, n .
factory, фа́брика, f.
fall asleep, заспи́вам (заспи́, -и́ш, 3acnáx), impf. (pf.)
fall ill, разбомя́вам (разболи́, -и́ш, - i x ), impf. (pf.)
farmer, се́лянин, се́ляни, m .
father, бащá, m .
feel, чу́вствувам, impf.
field, полé, полéra, n.
find, нами́рам (наме́ря, -ищ, -их), impf. (pf.)
fine, x́f(ab, adj.
fire, о́гън, обгнят, огпьове, т. запиász orturime, ( n .) to light a fire
fish, pú6a, f.
following, cлéдваащ, participle
food, хддене, n.
for, зa, prep.
foreigner, чужденец, чужденци́, $m$.
forget, забра́вям (забра́вя, -ищा, -их), impf. (pf.)
four, че́тири, numeral
friend, прия́тел, прия́телят, прия́телю, m . прии́телка, f .
from, из, от, prep.
George, Геб́рги, m.
girl, мома́, f. моми́че, моми́чета, n.
give, да́вам (дам, дадеєш, да́дох), impf. (pf.)
gо, оти́вам (оти́да, -еш, отидо́х), impf. (pf.)
goat, кoзá, f.
good, добі́p, добрá, adj.
grandpa, дйдо, ди́довции, m.
great, гол́́м, големи, adj.
greed, а́лчност, f.
greedily, ла́комо, adv.
green, зеле́н, adj.
greet, поздравя́вам (поздравя́, -и́ш, -и́x), impf. (pf.)
guard, па́зя, па́зиш, па́зи́х, impf.
guest, гост, го́стьт, го́сти, $m$.
hand, pъкá, pъué, f.
hat, шánка, f.
have, ймам, impf.
have not, ня́мам, impf.
he, той, pron.
hear, чу́вам (чу́я, чу́еш, чух), impf. (pf.)
here, тук, ту́ка, adv.
hill, хълм, хб́лмьт, хб́лмове, $m$.
hire, нае́мам (нае́ма, -еш, нае́х, нае́л), impf. (pf.)
his, не́rob, свой, сво́я, adj. often expressed by му or си after the noun. See Lesson Eight.
home, at, to, в кб́щи
honey, мед, медб́т, m.
horse, кон, ко́нят, коне́, m .
hotel, хоте́л, m.
house, къ́ща, f.
How are you? как сте
how many, ко́лко, adv. (plus the numerical form)
how much, ко́лко, adv. (plus the numerical form)
huge, голя́м, голе́ми, adj.
hundred, cто, numeral
I, a3, pron.
if, akó, conj.
in, into, в, във, prep.
inkwell, масти́лница, f.
institute, институ́т, $m$.
it, ro, pron.
Ivan, Ива́н, m.
John, Ива́н, m.
kеер, задъ́ржам (задържа́, -и́ш, задържа́х), impf. (pf.)
key, ключ, ключът, ключове, $m$.
kill, уби́вам (уби́я, уби́еш, уби́х), impf. (pf.)
know, зна́я, зна́еш, impf. зна́я за, to know about
known, изве́стен, изве́стна, adj.
lamb, árне, а́гнета, $n$.
land, земи́, f.
late, къ́сно, adv.
learn, у́ча, -иші, -их, impf.
leave (for), оти́вам (оти́да, оти́деш, отидо́х), в, impf. (pf.) замина́вам (зами́на), за, impf. (pf.)
letter, писмо́, n
liar, лъже́џ, лъжци́, m.
library, библиоте́ка, f.
lift up, вди́гам (вди́гна), impf. (pf.)
light, запа́лвам (запа́ля, -иші, -их), impf. (pf.) запа́ля огни́цее, to light a fire
like, оби́чам, impf.
little, ма́лък, ма́лка, adj.
live, живе́я, живе́еш, живя́х, impf.
located, to be, нами́рам се (наме́ря
се, -иші, -их), impf. (pf.)

London, Хо́ндон, m.
look at, гле́ждам (гле́дам), impf. (pf.)
look for, ті́рся, -иш, -их), impf.
lost, изгубен, ppp. изгу́бя, -ищ, -их, pf.
lot, a many, мнóro
loud, висо́к, adj.
loudly, висо́ко, гръмогла́сно, adv.
love, оби́чам, impf.
Lozanka, Ло́занка, f.
lunch, оби́двам, impf.
lunch time, о́бед, на обед, at lunch time
make, prepare, приго́твям (приго́твя, -иш, -их), impf. (pf.)
make fun of, подигра́вам се (поди-
гра́я се, - а́еш, -áx), impf. (pf.)
man, чове́к, $m$.
many, мно́rи, adj. or pron.
me, ме́не, ме, pron.
meadow, лива́да, f.
meat, mecó, n .
meet, сре́щам ( сре́щна), impf. (pf.)
middle, средá, f. сред, prep., midst
mine, мо́ят, мо́ята, pron.
Mitko, Мйтко, m.
money, пари́, f. pl.
mother, ма́йка, f .
move, замина́вам (зами́на, -еш, $-\mathrm{ax})$, (за), impf. (pf.)
much, мнóro
must, тря́бва, impf., impersonal
my, мой, мо́я, мо́e, мо́и, аdј. ти,
following the noun possessed is
often used, See Lesson Eight
nearby, бли́зък, бли́зка, adj. necessary, to be, тря́бвам, impf. need, три́бва, impf., impersonal нужда́я се, -а́ещ, (от), impf. neither, nor, ни́то... нйто, conj. never, ни́кога, adv.
next to, край, до, prep.
Nikola, Нико́ла, m.
night, нощ, f. вéчep, f. evening; сно́щи, last night ýтре ве́чер, tomorrow night
nor, ни́то, conj.
not, $\boldsymbol{\text { he }}$
not yet, б́ме не
notebook. тетра́дка, f.
nothing, ни́щুо, pron.
now, cerá, adv.
oak tree, дъб, дъб́вт, дібове, m .
o'clock, чacá
on, на, prep.
one, едйн, една́, numeral
only, cámo, adv.
open, отва́рям (отво́ря, -иши, -их), impf. (pf.)
others, дру́ги, оста́нали, pl.
our, нашा, adj. ни, is often used after
the noun possessed. See Lesson Eight
ох, вол, во́лът, воло́ве, m.
parent, роди́тел, роди́телю, m.
part (of country), край, кра́ят, кра́ища, $m$.
pass, мина́вам (ми́на, -еш, -ах), (през), impf. (pf.)
past, покра́й, prep.
реасе, мир, мири́т, m.
pear, кру́ша, f.
peasant, се́лянин, се́ляни, m.
Pencho, Пе́нчо, m .
pencil, мо́лив, m.
people, наро́д, $m$.
Peter, Пе́тıp
pick up, вди́там (вди́гна), impf. (pf.)
pile, ку́пчина, f.
please, мо́ля, мо́ля ви се
ploughed, разора́н, ppp. разорá, еєш, -áx, pf.
poor, miserable, бе́ден, 6 е́дна, adj.
ргераге, приго́твям (прого́твя, -ищ,
-их), impf. (pf.); приго́твам се
(приго́твя ce), impf. (pf.), to pre-
pare oneself; подго́твен, participle, prepared.
president, председа́тел, председа́тлят, п. кмет, кме́тьт, кме́тове, m . head of village in former times pretty, xýбab, adj.
probably, навя́рно, вероя́тно, adv.
property, имбт
province, прови́ндия, f.
put, ту́рям (ту́ря, -иш, -их), impf. (pf.)
question, въnpóc, m.
Radoj, Радбй, m.
read, чeтá, чeréu, чérox, impf.
recognize, позна́вам (позна́я, -а́еш, позна́х ), impf. (pf.)
rest, почи́вам (почи́на), impf. (pf.) return, v. trans., врђ́щам (ві́рна), impf. (pf.)
return, $v$. intrans., врЂ́щам се (въррна се), impf. (pf.)
rise, ста́вам (ста́на), impf. (pf.)
river, peká, f.
rock, ка́мък, ка́мъни, m.
room, crás, f.
run, избя́гвам (избя́гам), (в), impf. (pf.) to run (flee) into (the house) зати́чвам се, затичам се (затека́ се, затечёщ, зате́кох) (към), impf. (pf.)
say, гово́ря, -ищ, -их, impf. ка́звам (ка́жа, -еш, ка́за́x), impf. (pf.) school, учйлище, n.
see, вйждам (ви́дя, -иш, види́х), impf. (pf.)
seem, стру́ва, impf. (impersonal)
sell, прода́вам (прода́м, продаде́ш, продаддох), impf. (pf.)
Serb, сърбин, сърби, т.
set out for, тръгвам (тръгна), impf. (pf.)
several, нќколко, pron. plus the numerical form.
she, Tr , pron.
shepherd, овчáp, овча́pят, $m$.
shoemaker, обуша́р, обуша́рю, m.
silent, to be, млі́квам (мліккна), impf. (pf.)
sing, néa, пéeш, пяя, impf.
sister, cecrpá, f.
sit down, ся́дам (се́дна), impf. (pf.) six, шect, numeral
sleep, спя, спиш, спах, impf. small, мá^ък, ма́лка, adj.
so, raká, adv.
Sofia, Со́фия, f.
soldier, войни́к, войни́џи, m .
some, нќколко, pron.
something, нéщo, нещá, $n$.
son, син, синѓт, синов́́, $m$.
song, пе́сен, пécни, f.
soup, cýna, f. чор6á, f. (usually with meat in it)
speak, гово́рs, -иш, -их, impf.
Spring, про́лет, f. през пролеттá, in the Spring
stand, cró́, - u ́m, -śx, impf.
station, стáнцция, f. rápa, f.
stay, оста́вам (оста́на), impf. (pf.)
still, óщe, все óme, adv.
Stojan, Стоя́н, m.
Stojanov, Стоќнов, m.
stone, ка́мък, ка́мъни, m .
story, исто́рия, f. ра́зказ, m.
strange, чу́ден, чу́дна, adj.
street, у́лица, f.
strength, cúsa, f.
strike, '́дрям (уда́ря, -иш, -их),
impf. (pf.)
strong, си́лен, си́лна, adj.
student, студе́нт, m. (university)
студе́нтка, f. (university) учени́к, учени́ди, m. (grade and high school) учени́чка, f. (grade and high school)
suddenly, внезárно, adv.
summer, ^úro, лetá, n .
sunrise, и́згрев слணًние, $m$.
Svetana, Cве́тана, f.
table, máca, f.
take, взе́мам (взе́ма, -еш, взех), impf. (pf.)
take a room, нае́мам (нае́ма, -еш,
наéx, наéл) impf. (pf.) стáя
talk, rоворя, -иї, -их), impf.
tavern, крічма, f .
tavern keeper, кръчма́р, кръчма́рят, m.
teacher, учи́тел, m. учи́телка, f.
tell, ка́звам (ка́жа, -еш, ка́зáx), impf. (pf.) разка́звам (разка́жа,
-еш, разка́зах), impf. (pf.) to relate
than, or, prep.
thank you. 6лагодаря (ви, те)
that, онзи, она́зи, оновá, оне̇зи
that, че, да (See Lesson Seven)
theater, теа́тьр, теа́три, m .
their, тёхен, тя́хна, adj.; им is often
used after the noun possessed. See
Lesson Eight.
them, tяx, rи, pron. acc.
then, тога́ва, adv.
there, там, adv.
there is, there are, и́ма
they, re, pron. nom.
think, ми́сля, -ишІ, -их, impf.
this, то́зи, та́зи, товá, те́зи, pron.
three, три, numeral
Thursday, четві́ртьк, $m$.
time, вре́ме, времена́, п. тьт, пь́тяг, пи́ти, m . in one time, twice, three times, etc.
to, в, на, към, prep.
today, днес, adv.
tomorrow, ýtpe, adv.
troubled, to be, ста́ва (ста́на) мb́чно, impf. (pf.)
Turk, ту́рчин, ту́рфи, m.
twenty, два́десет, numeral
two, два, m. две, f. and n.
uncle, ву́йчо, ву́йчовици, m. (mother's brother) чи́чо, чи́човции, m . father's brother)
under, под, prep.
unknown, непо́знат, adj.
vacation, почи́вка, f. вака́нция, f. valley, долина́, f.
very, мно́го, тві́рде, adv.
village, се́ло, n .
villager, се́лянин, се́ляни, m. voice, r^ас, rлас'́т, гласовé, $m$.
wagon, колá, f.
walk, xóдя, -иш. -их, impf. want, и́скам, impf. жела́я, -áeш, желáx, impf.
water, водá, f.
we, ние, pron.
Wednesday, сри́да, f.
week, се́дмица, $\mathbf{f}$.
well, добрé, adv.
what, какво́, wo, inter. pron.
what sort of, какъ́s, каквá, adj. mo sa
when, korá, conj. adv.
where, къде́, adv.
whether, далй, inter. particle
which, ко́йто, коз́ro, кое́то, кои́то, rel. pron.
white, 6ял, беели, adj.
who, кой, когб́, кому́, inter. pron.
ко́й, ко́ś, коé, кои́, inter. pron. adj.
whom, koró, pron. acc.
whose, чий, чии́, чие́, чии́, inter. pron. adj.
why, samó, inter.
wife, жена́, f. съпру́ra, f.
willing, to be, йскам, impf.
window, прозо́реи, прозории, m.
wish, и́скам, impf. пожела́вам (пожелás, -а́еш, пожелáx), impf. (pf.)
with, c, cъc, prep.
wolf, вълк, вълкбт, вблди, $m$.
woman, женá, $f$.
word, дýma, f.

6ота, f.
worker, работник, раббтници, m. ра6о́тничка, f.
write, пйша, пи́шеш, пи́cáx, impf. writer, mиса́тел, m.

уеar, годи́на, f.
уеs, да
yesterday, вqépa, adv.
уои, ти, вие, pron.
young, мелад, adj.
young man, младе́ж, m. момче́, момче́та, n .
уours, твоб(т), твбята, тво́ето, твоите, ва́mия(т), ва́шата, ва́шето, ва́шите

## Bulgarian-English Glossary

a, conj., and, but
áвгустов, adj., of August
а́вгустовски, adj., of August
árне, árнета, n., lamb
адре́сен, адре́сна, adj., of the address
akó, conj., if
a^á, conj., but
á^фа, f., alpha
а́лчност, f., greed, за, for
ами́, conj., but
апри́л, m., April
арома́т, m., fragrance
атмосфе́pa, f., atmosphere
6á6a, f., old woman, grandmother
ба́вно, adv., slowly
баре́, баре́м, adv., at least
ба́сня, f., fable
6aщá, m., father
ба́щин, ба́щина, adj., of father, father's
бе́бе, бе́бета, n., baby
беда́, f., misfortune, misery
бе́ден, бе́дна, adj., poor, wretched, miserable
6e3, prep., without
безкра́ен, безкра́йна, adj., endless
безлу́нен, безлу́нна, adj., without a moon, moonless
безми́лвен, безми́лвна, adj., silent
безми́лвно, adv., silently
безпо́мощен, безпо́мощна, adj., helpless
безсми́ртност, f., immortality
безстра́стно, adv., indifferently, passionlessly

безуспе́шен, безуспéшна, adj., un successful
безшу́мен, безшу́мна, adj., noiseless
белег, бе́лези, m., note, mark
бесе́да, f., speech, conversation
библиоте́ка, f., library
бивам, impf., to be
биле́т, m., ticket
би́стьр, би́стра, adj., clear
битие́, бития́, n., being
6йя, бйещ, бих, impf., to strike
6лáro, n., treasure
благовъзпи́тан, 6лаговъпи́тана, adj., well educated
благодари́, -и́ш, -и́х, impf., to thank благополу́чие, n., bliss, blessedness, prosperity
благоро́ден, благоро́дна, adj., noble
бле́сна, -еш, бле́снах (бля́свам), pf., to shine
бли́зо, adv., near
бли́зост, близостта́, f., nearness
бли́зък, бли́зка, adj., near, nearby
бля́свам (бле́сна) impf., to shine
бог, бо́гьт, бо́же, богове́, m., god
бога́т, adj., rich
бога́тство, n., wealth
боли́, боля́т, боля́, боля́xa, impf., 3d
pers. only, to pain, to ache, plus
direct object of person hurt
боя́ ce, бойш ce, боя́х ce, impf., to fear
брада́, f., chin, beard
бразда́, f., furrow
брат, бра́тът, бра́тя, m., brother броя́, 6рои́ш, брои́х, impf., to count бръз (бърз), adj., fast, rapid

бръсна́р, бръсна́рят, бръсна́рю, m., barber
6ряг, брегь́т, брегове́, m., bank of river or of any body of water, including a ditch
буди́лник, буди́лниџи, m., alarm clock
бу́ен, бу́йна, adj., turbulent
буйно, adv., turbulently
буква, f., letter of the alphabet
бу́твам (бу́тна), impf., to push, to push open
бу́тна (бу́твам), pf., to push, to push open
б'்ંда, б'宀деш, бидо́х, биде́, бъди́, бил, pf., to be
б'́лгарин, б́́лгари, m., a Bulgarian
бь́лгарка, f., a Bulgarian
Ђълга́рия, f., Bulgaria
бъ́лгарски, adj., Bulgarian
бърз (бръз), adj., fast, rapid
бípsam, impf., to walk or go fast, to hurry
бъ́рзей, бъ́рзеят, бъ́рзеи, m., а rapid
6'́pso, adv., fast, quickly
бьрса́лка, f., eraser
бя́гам, impf., to run away fast, to flee
бял, бе́ли, adj., white
в, взв, prep., in, into
ва́жен, ва́жна, adj., important
вака́нция, f., vacation
варе́н, варе́на, ppp. варя́, -и́ш, -и́х, boiled
вда́вам се, (вдам се) impf., to give on, to lead into
вда́ден, вда́дена, ppp. вда́вам
вдам се, вдаде́ш се, вда́дох се (вда́вам се) pf., to lead into
вдди́гам (вди́гна), impf , to raise, to lift
вди́гна (вди́гам), pf., to raise, to lift ведна́га, adv., immediately
ведна́ж (веднъ́ж), adv., once, once upon a time
ве́жда, f., eyebrow
великоду́шно, adv., magnanimously вели́чие, n., grandeur
ве́рен, вя́рна, adj., loyal, true
ве́сел, adj., merry, happy

ве́cело, adv., merrily, happily
ве́стник, ве́стниции, m., newspaper вéqe, adv., already
вéчep, f., evening
ве́черен, ве́черна, adj., of the evening вече́ря, f., dinner
ве́чност, вечносттá, f., eternity
взаи́мен, взаи́мна, adj., mutual
взе́ма, взе́меш, взех (взе́мам), pf., to take
взе́мам (взе́ма), impf., to take
взи́мам, alternate form of взе́мам, to take, impf.
взи́рам се (взра се, -еш), impf., to stare, to peer
взра се, взреши се, взрях се (взи́рам ce), pf., to stare, to peer
вид, виді́т, ви́дове, m., sort, kind, aspect, appearance
ви́дим, adj., which can be seen, evident, visible
ви́дра, f., otter
ви́дя, ви́диш, видя́х (ви́ждам), pf. to see
ви́ждам (ви́дя, -иш), impf., to see ви́кам, impf., to shout, to call out ви́лиџа, f., fork
вина́, f., fault, blame
ви́наги, adv., always
ви́но, n., wine
вино́вен, вино́вна, adj., guilty
вино́вно, adv., guiltily
вир, вири́т, ви́рове, m., pool, deep
place in river or stream
висо́к, adj., high, loud (of voice)
висо́ко, adv., loudly, high
високопоста̀вен, високопоста́вена, adj., highly placed
височина́, f., height
Ви́тоша, f., name of mountain near Sofia
витри́на, f., show window (of a store) вкйснат, adj., sour
влára, f., moisture, dampness
вла́жен, вла́жна, adj., moist, damp вла́зям, sеe вли́зам, impf., to enter вли́зам (вля́за, вле́зеш), impf., to enter
вля́за, вле́зеш, вля́зох, вле́зе, вле́зъл вле́зла (вли́зам), pf., to enter

млíзвам (вля́зна, вле́знеш), impf., to enter
вля́зна, вле́знеші, вля́знах апо вле́знах (вля́звам), pf., to enter
вме́сто, prep., instead of
внеза́пен, внезáпна, adj., sudden, unexpected
внезámно, adv., suddenly
внима́ние, n., attention
внима́телно, adv., carefully
вода́, f., water
водени́ца, f., mill
во́дя, -иш, во́ди́х, ompf., to lead
войни́к, войни́ци, m., soldier
войска́, f., army
вол, во́лвт, воло́ве, m., ох
sóss, f., will
впи́вам (впи́s, впи́еш), impf., to press into, to fix (of glance)
впи́я, впи́еш, впих (впи́вам), pf., to press into, to fix (glance)
впро́чем, adv., besides
враг, врагі́т, вра́же, врагове́, m., enemy
spará, f., door
вред, adv., everywhere
вре́ме, времена́, n., time
вр'щам (вண́рна), impf., trans., to return, to give back
ври́щам се (вб́рна се) impf., intrans., to return, to ge back
sce, adv., ever, always
все óme, adv., still
вси́чки, pro., everybody, all (see Lesson Ten)
вси́чкият, вси́чката, pro., the whole (see Lesson Ten)
вси́чко, pro., everything
вслу́шам се (вслу́швам се), pf., to listen
вслу́швам се (вслу́шам се), impf., to listen
всред, prep., in the middle of, midst всќкога, adv., always
вто́ри, вто́pa, ord. num., second
вто́рник, m., Tuesday
втре́нчен, втре́нчена, ppp. втре́нча, -иші, втре́нчи́х (втре́нчвам), рf.,
(impf.), fixed (of gaze), concentrated on ( B )
ву́ห̆чо, ву́йчовцूи, m., uncle (mother's brother)
вхб́ден, вхо́дна, adj., entrance, of the entrance
вчépa, adv., yesterday
въведа́, -е́ㅍ, въве́дох, въве́л (въве́ждам), pf., to bring in
въве́ждам (въведа́, -éш), impf., to bring in
възви́шен, adj., lofty, noble
възгла́вница, f., pillow
възди́гам (възди́гна), impf., to raise
възди́гна (възди́гам), pf., to raise
възди́шка, f., sigh, breath
вண́здyx, m., air
въздண́хвам (възд́́хна), impf., to take a breath
въздихна (възди́хвам), pf., to take a breath
възклйквам (възклйкна), impf., to call out, to shout
възкли́кна (възкли́квам), pf., to call out, to shout
възмути́ се, -и́ші, -и́х (възмуда́вам ce), pf., to be indignant
възмуда́вам се (възмутя́ се, -и́ші), impf., to be indignant
вண́зрастен, вíзрастна, adj., grown up, adult
вълк, вълкъ́т, вълдди, m., wolf
вълне́ние, n., wave, agitation, excitement
въпро́c, m., question
въp6á, f., willow
вървя́, -йш, -sx, impf., to move, to go
вб́рна (врб́шам), pf., to return (transitive)
вб́рна се (ври́щам се), pf., to return (intransitive)
Bbptś, -йயI, -śx, impf., to turn, to whirl, to handle
вzpxý, prep., on top of, onto
ві́рша, -иш, вธ́рши́х, impf., to do, to accomplish
въ́трешен, вь́трешна, adj., inner, inside
вя́рвам, impf., to believe
rápa, f., station (French, gare)
rácнещ, pres. active part, racна, (impf.) going out (of a fire), becoming extinguished, dying down or out.
ráyu, pl. only, pants, бе́ли rágи, underpants
Гeóprи, m., man's name (George)
геро́й, геро́sт, геро́и, т., hero
гимназиа́лен, тимназиа́лна, adj., of the gymnasium
raasá, f., head
гла́дък, rла́дка, adj., smooth
гла́мав, adj., dull-witted, stupid
rлас, rласі́т, гласовé, m., voice
rле́дам, impf., to look at
глу́пав, adj., stupid
глб́твам, (гльтна), impf., to swallow
гд́втна (гльтвам), pf., to swallow
гму́рвам се (гмýpна сe), impf., to dive, to plunge in
гму́рна се (гму́рвам се), pf. to dive, to plunge in
гне́вен, гне́вна, adj., angry
гне́вно, adv., angrily
гни́дав, adj., lousy
говс́дще, $n$. dim. of гове́до, n., cow, bull, ox
rово́ря, -иї, гово́рих, impf., to speak
годи́на, f., year
годи́шен, годи́шна, adj., annual, years old
голя́м, ธоле́ми, adj., big, large
róня, -иї, róни́x, impf., to drive, to chase
ropá, f., woods, forest
rópe, adv., up, above, upstairs
róрен, rópна, adj., upper
ropé里, adj., hot
гори́чка, f., grove
горки́sт, $m$., the poor wretch
горчи́в, adj., bitter
ropś, -и́ші, -и́x, impf., to burn
господи́н, господа́, m., gentleman, Mr.
госпожа́, f., lady, Mrs.
гост, го́ствт, го́сти, m., guest
гостоприе́мство, n., hospitality
roтва́рски, adj., cooking
 pare
rра́бвам (гра́бна), impf., to grasp, to seize
гра́бна (гра́бвам), pf., to grasp, to seize
град, гради́т, традове́, m., city
грама́ден, грама́дна, adj., huge, very large
гранд, грандвт, грандове, m., Spanish grandee
rpaфá, f., entry, written question
гри́жа, f., concern, care
грозд, гро́здът, гро́дове, m., а bunch of grapes
rрósдe, n., grapes (collective)
rрýби, -иш, грýби́x, pf., to scold, to speak roughly to
грьб, гърб́́т, гърбове́, m., back
грьмвам (гр́мна), impf., to thunder, to fire (a rifle)
гримна (грь́мвам), pf., to thunder, to fire (a rifle)
гръмогла́сно, adv., loudly
rýбs, -иш्, rýби́x, impf., to lose
гурели́в, adj., rheumy- eyed
rъpдй, f. pl., chest, breast
гърнé, rърнéra, n., jug, earthenware vessel, pot
rbct, adj., thick
повéq, m., (Turkish) dish of meat, greens, rice, etc.

да́вам (дам даде́ш), impf., to give да́вя, -иші, да́ви́х, impf., to push lower in the water, to drown (trans.)
да́ден, да́дена, ppp. дам, даде́ш, given
да́же, adv., even
далéq (дале́че), adv., far
дали́, conj., whether
дам, даде́ші, да́дох, дак (да́вам), pf., to give
да́ма, f., lady
два, m., две, f. and n., two два́десет, numeral, twenty два́ăсет, numeral, twenty
два́ма, coll. num., two
движе́ние, n., movement

дворски, adj., of the courtyard д́̇вет, numeral, nine
дево́йка, f., girl
дево́йче, дево́йчета, n., dim., girl
действи́телно, adv., really, actually действи́телност, f., reality
делика́тен, делика́тна, adj., delicate
де́ло, n., deed, act, work
Де́кчо, m., man's name
ден, дени́т, дни, m., day, по циял
ден, all day long
де́сен, дя́сна, adj., right (side)
десети́на, f., numeral, about ten
детé, дем्रá, n., child
де́то (где́то), conj., where
див, adj., wild, barbaric, uncivilized ди́веч, m., (coll.), wild animal or
bird being hunted, game
ди́гам (ди́гна), impf., to lift, to raise
дйгна (ди́гам), pf., to lift, to raise
дим, димі́т, m., smoke, steam
Дими́тьр, m., man's name
ди́шам, impf., to breathe
диъ́жност, f., duty
днес, adv., today
дне́шен, дне́шна, adj., today's
до, prep., to
доба́вя, -иші, -их (доба́вям), pf., to add, to supplement
доба́вям (доба́вя, -иші), impf., to add, to supplement
добре́, adv., well
добíp, добра́, adj., good:
доведа́, -е́щ, дове́дох (дове́ждам), pf., to lead, to bring
дове́ждам (доведа́, -ém), impf., to lead, to bring
дови́ждане, au revoir
довъ́рша, -иш, -их (довъ́ршвам), pf., to finish
довъ́ршвам (довъ́рша, -иш), impf., to finish
дога́дка, f., guess, surmise
доде́то, conj., while, until
до́йда, до́йдеш, до́йдо́х, дошъ́л,
дошла́ (дохо́ждам), pf., to come
дока́жа, -еш, дока́зах (дока́звам),
pf., to prove
дока́звам (дока́жа, -eш), impf., to prove

дока́т (докато́), conj., until, while, as long as
до́ктор, m., doctor
до́лен, до́лна, adj., lower
долина́, f., valley
до́ку, adv., down, below, downstairs домакйня, f., mistress of the house
дона́сям (донеса́, -éw), impf., to bring
донеса́, -éш, доне́сох (дона́сям), pf., to bring
дори́, adv., even
досегá, adv., to the present, until now
досе́тя се, -иш, -их (досе́щам се), pf., to remember, to think again досе́щам се (досе́тя се, -иш), impf., to remember, to think again
до́ста, adv., enough
доста́тьчно, adv., enough
дости́гам (дости́гна), impf., to reach, to arrive at
дости́гна (дости́гам), pf., to reach, to arrive at
дохо́ждам (до́йда, -em), impf., to come
дре́бен, дре́бна, adj., small, little
дре́xa, f., garment, frequently in the plural for clothes
дри́па, f., rag, tatter
дрyr, adj., other
друга́p, -ят, друга́рю, m., friend, comrade
дру́жество, n., society
дрїнчене, n., tinkling, rattling, clanking
ду́ма, f., word
духови́т, adj., witty
душá, f., soul, spirit
дъб, дъбът, дъ́бове, m., oak tree
дълбо́к, adj., deep
á́aro, adv., long, for a long time

дъ́но, n., bottom, depths
дърво́, дърве́та, n., tree дървá, n., wood
държа́, -и́ш, -а́х, дръж, дръ́жте,
impf., to hold, refl. to behave
д'́praм ce, impf., to draw back, to pull oneself away

дъска́, f., board

дъмери́, дъще́, f., daughter
дя́вол, m., devil
дห́до, ди́довцูи, m., grandfather, деди́, ancestors
ди́сно, adv., right (direct) на дя́сно, on the right

евтин, adj., cheap, inexpensive е́втино, adv., cheaply
едва́ (едва́м), adv., scarcely, with difficulty
еди́н, една́, numeral, one; (indefinite article)
една́ж (еднъж), same as ведна́ж), adv., once
е́дър, е́дра, adj., big, large
Esón, m., Aesop
exá, exáte, imv., come! exá тýка, come here!
Еле́на, f., woman's name (Helen)
Еми́л, m., man's name
Eньо, m., man's name
етаже́рка, f., shelf
éro, particle, there, lo!
жа́ба, f., frog
жа́ден, жа́дна, adj., thirsty
жа́дно, adv., thirstily
жа́рък, жа́рка, adj., hot, burning
жела́ние, n., wish, desire
жела́я, жела́em, желáx, impf., to wish, to desire
жена́, f., woman, wife
же́нски, adj., woman's, ladies'
жив, adj., alive
живе́я, живе́еш, живя́х, impf., to live живо́т, m., life
живо́тно, живо́тни, n., living being, living creature
жи́знен, adj., vital, lively
жи́тел, жи́телят, m., inhabitant
жи́то, n., grain
жъィти́ц̆а, f., gold coin
sa, prep., for, about
за да, in order to
забележи́мо, adv., perceptibly, noticably

забележи́телен, забележи́телна, adj., remarkable, noteworthy
забеле́жа, -иї, забеле́жих or забеля́зах (забеля́звам), pf., to note забеля́звам (забеле́жа, -иш), impf., to note
забра́вя, -иї, -их (забра́вям), pf., to forget
забра́вям (забра́вя, -иї), impf., to forget
зава́рвам (зава́ря, -иш), impf., to find, to catch, to come upon
зава́ря, -иш, -их (зава́рвам), pf., to find, catch, come upon
зави́вам се (зави́я се, -и́еш), impf., to cover oneself, to wrap oneself (e.g. in a blanket)

зави́вка, f., blanket, covering, wrapping
зави́я се, -и́еш, зави́х се (зави́вам ce), pf., to cover oneself, to wrap oneself (e.g. in a blanket)
заво́й, заво́ят, m., bend, curve
завръ́щам се (завźрна се), impf., to turn back, to turn aside
завъ́рна се (заврь́щам се), pf., to turn back, to turn aside
завб́рша, -иш, -их (завъ́ршвам), pf., to finish
завъ́ршвам (завъ́рша, -иш), impf., to finish
зага́дка, f., riddle
зага́свам (зага́сна), impf., to extinguish
зага́cна (зага́свам), pf., to extinguish
заги́вам (заги́на), impf., to perish, to be killed
заги́на (заги́вам), pf., to perish, to be killed
загле́дан ppp. загле́дам, impf. intent upon, (one who is gazing intently at)
загу́бен, ppp. загу́бя, -иш, -их (за-

задължи́телен, задлжи́телна, аdј., obligatory, compulsory
задържа́, -и́ㅍ, -а́х, (зад'ържам), pf., to hold, to keep
задв́ржам (задържа́, -и́ш), impf., to hold, to keep
sáeдно, adv., together
зае́ма, -еші, зае́х (зае́мам), pf., to take
зае́мам (зае́ма, -еш), impf., to take заживе́я, -еші, -śx (заживя́вам), pf., to live, to begin to live
заживя́вам (заживе́я, -еші), impf., to live, to being to live
заинтересу́ван, adj., interested
закачá, -и́ші, -и́х (зака́чам), pf., to catch, to suspend, to hang up, to hook on
зака́чам (закача́, -и́ші), impf., to catch, to suspend, to hang up, to hook on
заключа́вам се, impf., to be included закъсне́я, -еші, -я́х (закъсня́вам), pf., to be late
закъсня́вам (закъсне́я, -еші), impf., to be late
зами́на, -еш, -ах (замина́вам), pf., to leave, to depart for
замина́вам (зами́на, -еш), impf., to leave, to depart for
замири́свам (замири́ша, -еші), impf., to smell, to be fragrant; на, to smell of, замири́сва на дим, to be steaming
замири́ша, -еш, замири́сах (замири́свам), pf., to smell
замо́лвам (замо́ля, -иш), impf., to beseech, to ask, to pray
замо́ля, -ині, -их (замо́лвам), pf., to beseech, to ask, to pray
замрьквам (замрь́кна), impf., to overtake by darkness
замрь́кна (замрь́квам), pf., to overtake by darkness
зана́сям (занеса́, -ém), impf., to carry
занесá, -éII, зане́сох (зана́сям), pf., to carry
занима́вам (занима́я, -еші), impf., to occupy, to entertain
занима́вам се (занима́я се, -еш), impf., to be occupied, to do
занима́ние, n., occupation
занима́я, -еш, -а́х (занима́вам), pf., to occupy, to entertain

занимás ce, -еші, -áx (занима́вам ce), pf., to be occupied, to do
заня́тие, n., occupation, profession, trade
заобика́лям (заобиколи́, -и́mi), impf., to surround, to go around
заобиколя́, -йші, -и́х (заобика́лям), pf., to surround, go around
запа́звам (запа́зя, -иші), impf., to keep, to preserve
запа́зя, -ише, -их (запа́звам), pf., to keep to preserve
запа́лвам (запа́ля, -иші, -их), impf., to light, to set fire to
запа́ля, -иші, -их (запа́лвам), pf., to light, to set fire to
запи́свам (запи́ша, -еш), impf., to write in (a book), to register
запи́там, pf., to ask
запи́ша, -еш, заги́сах (заги́свам), pf., to write in (a book), ro tegister запла́квам (загла́ча, em), impf., to cry
sarıára, f., pay, salary
заплатя́, -и́ші, -и́х (запла́цам), pf., to pay
запиáча, -еш, запла́ках (запла́квам), pf., to cry
запла́щам (заплатй, -йயі), impf., to pay
зáповед, заповедтá, f., command, order
заповя́дам (заповќдвам), pf., to order
заповя́двам (заповя́дам), impf., to order
започвам (запо́чна), impf., to begin запо́чна (запо́чвам), pf., to begin
зара́двам се, impf., to rejoice
заса́да, f., ambush, trap
засадя́, -и́ш, -их (заса́ждам), pf., to plant
заса́ждам (засади́, -йш), impf., to plant
засекá, засече́ш, зася́кох, засе́че, зася́къл, засе́кли (заси́чам), pf., to cut part way through, to being to cut
засе́чен, засе́чена, ppp. засекá, засечém, partly cut through

засі́чам (засекá, засечéu), impf., to cut part way through, to being to cut
заслу́жа, -иயі, -их (заслушса́вам), pf., to deserve
заслу́жс́вам (заслу́жа. -иші), impf., to deserve
заспи่вам (заспя́, -и่யи), impf., to fall asleep
заспи́, -и́шх, -áx (заспи́вам), pf., to fall asleep
заста́вя, -иш, -их (зата́вям), pf., to compel
заста́вям (заста́вя, -иш), impf., to compel
засе́rна (зася́rам), pf., to touch, to affect
засér, -ćeші, -я́х (зася́вам), pf., to sow (seeds)
зася́вам (засе́я, -éem), impf., to sow (seeds)
зас́́ram (засérна), impf., to touch, to affect
затва́рям (затво́ря- -иш), impf., to close
затво́ря, -иш, -их (затва́рям), pf., to close
зати́чам се (зати́чвам се), pf., to run, квм, towards
зати́чвам се (зати́чам се), impf., to run, to rush
затовá, adv., for that reason, hence
захва́на (захва́щам), pf., to begin
захвáцдам (захва́на), impf., to begin
защó, inter., why
защо́то, conj., because
заявя́, -и́ши, -йх (заявя́вам), pf., to announce
заявя́вам (заявя́, -и́ш), impf., to announce
звезда́, f., star
звук, зву́кът, зву́кове, m ., sound зел, pp. зе́ма, -еш, зех (зе́мам), taken зеле́н, adj., green
зеленина́, f., foliage, verdure
зе́ма, -еї, зех, зел (зе́мам), pf., взе́ма, to take
зе́мам (зе́ма, -еш), sее взе́мам, impf., to take
semé, f., land, country

зи́ма, f., winter
зла́тен, змáтна, adj., golden
3ме, adv., badly
знак, зна́кът, зна́кове, m., sign, mark знамени́т, adj., well known
зна́ние, n., knowledge
зна́ча, -иші, -их, impf., to mean знás, знáeш, impf., to know зре́я, зрéem, зряx, impf., to ripen

## $u$, conj., and

Ива́н, m., man's name (John)
Ива́н Báзов. famous Bulgarian writer игра́s, -áem, игрáx, impf., to play и́да, и́деш, impf., to go
и́двам, impf., to come
иде́я, f., idea
из, prep., from, out of, along, over избера́, -е́ш, избра́х (изби́рам), pf., to choose
изби́рам (изберá, -ém), impf., to choose
избя́гам (избя́гвам), pf., to flee избя́гвам (избя́гам), impf., to flee изведа́, -е́ш, изве́дох (изве́ждам), pf., to lead out
изведна́ж, (изведнъ́ж) adv., all at once, suddenly
изве́ждам (изведа́, -éші), impf., to lead out
изве́стен, изве́стна, adj., known, certain
изви́кам (нзви́квам), pf., to call out изви́квам (извиккам), impf., to call out
изви́рам (извря́, -и́ш), impf., to issue, to flow out, to spring
извря́, -и́ші, извря́х (изви́рам), pf., to issue, flow out, spring
иязгев слв́нце, sunrise
изгу́бвам (изгу́бя, -иш), impf., to lose
изгу́бвам се (изгу́бя се, -иш), impf., to be lost
изгу́бен, ppp. изгу́бя, -иіш, lost
изгу́бя, -ншІ, -их (изгу́бвам), pf., to lose
изгу́бя се, -иш, -их (изгу́бвам се), pf., to be lost
изда́вам (изда́м, издаде́ш), impf., to
give out, to produce, to utter, to reveal, to betray
изда́м, издаде́ш, изда́дох (изда́вам), pf., to give out, to produce, to utter, to reveal, to betray
издёбвам (изде́бна), impf., to surprise, to catch unawares
изде́бна (изде́бвам), pf., to surprise, to catch unawares
изди́гам се (изди́тна се), impf., to rise, to be lifted up
издйтна се (издйгам ce), pf., to rise, to be lifted up
изкачá, -и́m, -йх (изка́чвам), pf., to mount
изка́чвам (изкача́, -и́шा), impf., to mount
и́злет, m., excursion
изли́зам (изля́за, изле́зеш), impf., to go out
изля́за, изле́зеш, изля́зох (изли́зам), pf., to go out
изме́нен, ppp. изменя́, -и́ш, pf., changed, altered
измени́, -и́шा, -и́х (изме́ням), pf., to change
изме́ням (измени́, -и́ш), impf., to change
изморя́, -и́ㅍ, -и́х (изморя́вам), pf., to give out, to exhaust (refl., to be exhausted)
изморя́вам (нзмори́, -и́ш), impf., to give out, to exhaust, (refl., to be exhausted)
измърмо́рвам (измърмо́ря, -иш), impf., to mutter
щзмърмо́ря, -иш, -их (измърмо́рвам), pf., to mutter
изиена́дам (изнена́двам), pf., to surprise
изнена́двам (изнена́дам), impf., to surprise
изобразя́, -и́ш, -и́х (изобразя́вам), pf., to express
изобразя́вам (изобрази́, -и́шा), impf., to express
изпа́дам (изпа́дна), impf., to fall down, to topple off
изпа́дна (изпа́дам), pf., to fall down, to topple off

изпека́, изпече́ш, изпе́кох (изпи́чам), pf., to roast, to bake
и́зпит, m., examination
изпи́там (изпи́твам), pf., to experience, to feel, to investigate, to interrogate
изпи́твам (изпи́там), impf., to experience, to feel, to investigate, to interrogate
изпи́чам (изпека́, изпече́ш), impf., to roast, to bake
изпро́свам (изпро́ся, -иш), impf., to beg, to entreat
изпро́ся, -ишІ, -их (изпро́свам), pf., to beg, to entreat
изпу́скам (изпу́сна), impf., to let drop, to emit, to leave out
изпу́сна (изпу́скам, изпу́щам), pf., to let drop, emit, leave out
изпу́щам (изпу́сна), impf., to let drop, to emit, to leave out
изпъ́лвам (изпб́лня, -иш), impf., to fill
изпъ́лня, -иш, -их (изпъ́лвам, из пълня́вам), pf., to fill
изпълня́вам (изпъ́лня, -иш), impf., to fill
изра́сна (изра́ствам), pf., to grow up изра́ствам (изра́сна), impf., to grow up
изрече́ние, $n$., sentence
изстина́лия, f., arbor, shaded terrace (?)
и́зстрел, m., shot
изте́гля, -иш, -их (изте́глям), pf., to draw, to pull out
изте́глям (изте́гля, -иші), impf., to draw, to pull out
изте́гна (изтя́гам), pf., to stretch, to strain
изтека́, изтече́ш, изте́кох, изте́къл, изте́кла (изти́чам), pf., to run out изти́чам (изти́чвам, изтека́, изтечéw), pf., to run out
изти́чвам (изти́чам), impf., to run out
изтрь́пвам (изтрь́пна), impf., to shudder
изтри́пна (изтри́пвам), pf., to shudder

изтіркан, adj., worn out, rubbed off изче́звам (изче́зна), impf., to disappear
изче́зна (изче́звам), pf., to disappear изя́ждам (изя́м, изяде́ш), impf., to devour, to eat up
изя́м, изяде́ш, изя́дох (изя́ждам), pf., to devour, to eat up
или́, conj., or
йма, there is, there are
иямам, impf., to have
и́ме, n ., name, имена́
и́менно, adv., that is, namely, thus имо́т, m., property
и́нак, adv., otherwise
институ́т, m., institute
интересу́вам се, impf., to be interested
и́ска ви се, you feel compelled to, you long to
и́скам, impf., to want, to require, to be willing
исключе́ние, n., exception
испа́нски, adj., Spanish
и́стински, adj., true, real, actual
исто́рия, f., history, story
Йорда́н, m., man's name (Jordan)
ка́звам (ка́жа, -еш), impf., to say
ка́звам се (ка́жа се, -еш), impf., to
be called; казва ce, impersonal, it is said, one says
ка́жа, -еш, ка́зах (ка́звам), pf., to say
ка́жа се, -еш, ка́зах се (ка́звам се), pf., to be called
как, inter., adv., how?
какво́, interr. pro., what?
ка́кто, conj., as
какъ́в, каква́, adj., of what sort, what какъ́вто, каква́то, rel. pro., such as, whatever, which
Кали́на, f., woman's name
калу́герка, f., nun
ка́мък, ка́мъни, m., stone
ка́рам, impf., to drive (cattle or a car)
карто́ф, m., potato
като́, conj., as, since
ке́лнер, m., waiter
кеси́я, f., purse

киломе́тьр, киломе́търът, киломе́три, киломе́тра, m., kilometer ки́но, n., kino, movie theatre, movie кипя́, -йш, -ќx, impf., to seethe, to boil, to bubble
кир, f., grime
кла́денче, n., well, spring
клас, класб́т, класове́, m., class
ключ, клю́чът, ключове, m., key
кмет, кме́тьт, кме́тове, m., kmet, head of a village
кни́га, f., book
когá, interr. adv., when
кога́то, conj., when
козá, f., goat
кой, inter. pro., who
ко́йто, коя́то, кое́то, кои́то, rel. pro., who, which
коко́шка, f., hen
колá, f., wagon, cart, car
колени́чá, -иш, -их, impf., to kneel ко́лко, interr., adv., how many, how much
кон, коне́, m., horse
коридо́p, m., corridor
кост, f., bone
ко́тешки, adj., cat-like, feline
ко́тка, f., cat
кра́ва, f., cow
край, prep., beside, next to
край, кра́ят, кра́ища, m., end, region
крак, кракь́т, крака́, m., leg
крал, кра́лят, крале́, m., king
краси́в, adj., beautiful
краси́, -и́ш, -и́x, impf., to decorate
кра́ча, -иши, -их, impf., to walk, to stride
кра́чка, f., a step
кресло́, n., easy-chair, arm-chair
крив, adj., crooked, guilty, to blame
кривя́, -йш, -и́х, impf., to twist, to

## blame

кри́за, f., crisis
кри́я, кри́еш, крих, impf., to hide кро́тко, adv., gently
кроя́, -и́ш, -и́x, impf., to make or
have made by tailoring
кру́ша, f., pear, also a pear trec

кръг, кръгът, крь́ове, m., circle, ring
крь́чма, f., tavern
кръма́р, кръчма́рят, m., tavern keeper
кря́кане, -ия, n., cawing, croaking кукуру́з, m., corn
кум, кумв́т, ку́мове, m., godfather кума́, f., godmother
Кума́-ли́са, f., children's name for a fox
ку́мчо, n., dim. of кум, godfather
Ку́мчо-въ́лчо, m., children's name for a wolf
куп, ку́път, ку́пове, ку́пища, m.,
heap, pile, a lot of
купá се́но, hay stack
ку́пол, m., cupola, vault, небе́сен
ку́пол, the heavens
купу́вам (купя́, -и́ш), impf., to buy ку́пчина, f., pile, heap
купя́, -и́ш, -и́х (купу́вам), pf., to buy ку́ркане, -ия, n., rumbling
ку́хня, f., kitchen
ку́че, ку́чета, n., dog
къде́, adv., where
къде́то, conj., where
къл6б́, n., ball
към, prep., towards
къс, късьт, къ́созе, m., а рiece (of something
ки́сно, adv., late
къ́ща f., house
къ́щичка, f., dim. of къ́ща
кьосе́, кьосе́та, n., beardless man
Лásap, m., man's name (Lazarus)
^árep, m., camp
лай, ла́ят, ла́еве, m., a bark
ла́комо, adv., greedily
ла́кът, ла́кътят, ла́кти, m., elbow ламте́не, -ия, n., longing, craving ла́s, лáeш, лáśx, impf., to bark лев, ле́вът, ле́вове, m., lev (money),
the unit of Bulgarian currency ィerıó, n., bed
ле́гна (ля́гам), pf., to lie down, to
take a lying position
лежа́, -и́ш, -áx, impf., to be lying down, to lie

лек, adj., light, not heavy
ле́ля, f., aunt
лени́во, adv., lazily
леска́, f., hazel bush or tree
леско́в, adj., hazel
ле́сно, adv., easily
ле́тен, ля́тно, adj., of the summer
$\boldsymbol{\wedge}$, interrogative particle
лива́да, f., meadow
липй́, f., linden
лист, ли́стьт, ли́стове, m., sheet,
list, page
лице́, $n$., face
личност, f., person, personality
лов, ловб́т, m., hunt, hunting
ло́вен, ло́вна, adj., of the hunt, hunt-
ing; ло́вна страст, passion for hunting
лове́ц, ловцŋи́, m., hunter
ловя́, -и́ш, -и́х, impf., to hunt
Лоза́нка, f., girl's name
лозápство, n., vine growing, viticulture
ло́шo, adv., badly
луд, ৯у́дият, лу́ди, m., a crazy person
лу́дост, f., madness, stupidity
лук, лу́кът, m., onion
лука́во, adv., slyly, craftily
луна́, f., moon
лъже́ц্б, лъжци́, m., liar
лъжи́џа, f., spoon
лъжли́в, adj., deceptive, false
ль́свам (лъ́сна), impf., to shine
лб́сна, (лб́свам), pf., to shine
лъч, лъчътт, лъчи́, m., ray, beam
 gleam
любо́в, f., love
лю́ляк, лю́ляци, m., lilac
лю́cna, f., husk, peel, scale (of a fish)
ля́гам (лérна), impf., to lie down, to
take a lying position
ля́то, летá, n., summer
магази́н, m., store
мarápe, мarápera, n., donkey
ма́йка, f., mother
мака́р че, conj., although
ма́лко, adv., a little
ма́лък, ма́лка, adj., small, little

малци́на, f., a few (of persons)
ма́мя, -иш, -их, impf., to deceive, to entice
манса́рда, f., attic
мари́, particle, used in addressing a woman or girl
Мари́я, f., woman's name (Mary)
марш, ма́ршът, ма́ршове, m., march,
procession
máca, f., table
мácィо, n., butter
масти́лниџа, f., inkwell
масти́ло, n., ink
маши́на, f., engine, train
мед, мед'ьт, m., honey
меде́ц, dim. of мед, honey
между́, prep., between
мек, adj., soft
меланхоли́чен, меланхоли́чна, adj.,
melancholic
ме́cey, m., month
ме́сечно, adv., monthly
месó, n., meat
ме́стя се, -иш, -их, impf., to move
ме́тна (мя́твам), pf., to place
мечтá, f., dream
миг, миг'ьт, ми́гове́, m., moment
ми́гам, impf., to wink, to blink
мигове́н, adj., momentary
ми́на (мина́вам), pf., to go past, to pass
мина́вам (ми́на), impf., to go past, to pass
министе́рство, n., ministry
мину́вам see мина́вам, to go past, to pass
мину́та, f., minute
мину́тка, f., instant, minute, moment
мир, миръ́т, m., реасе
ми́рен, ми́рна, adj., peaceful, calm
миризма́, f., odor, smell
ми́рно, adv., peacefully
миролюбив, adj., peaceful, peace loving
миролюби́во, adv., peacefully
ми́сля, -иші, -их, impf., to think
ми́съл, ми́сли, f., thought
Ми́тко, m., a man.s name, dim. of Дими́тьр
млад, adj., young

младе́ж, m., young man
млъ́квам (млб́кна), impf., to be silent млб́кна (млв́квам), pf., to be silent мно́го, adv., much, very
мобели́ран, adj., furnished
мо́rа, мо́жеш, можáx, моѓ́л, моглá,
impf., to be able
мо́лив, m., pencil
мо́ля, -иш, -их, impf., to ask, to beg.
to implore, to pray
мома́, f., girl
моми́че, моми́чета, n., girl
момче́, момче́та, n., boy
мо́мък, момџи́, m., young man, youth
море́, море́та, моря́, n., sea
Москва́, f., Moscow
мост, мостіт, мосто́ве, m., bridge мра́чен, мра́чна, adj., dark
мр'вкка, f., а piece of meat
муста́к, муста́џи, m., moustache
муфу́на, f., muzzle
мушама́, f., oilskin, waterproof, raincoat
mъr^á, f., mist, fog
м'́ дро, adv., wisely
мъ́дрост, f., wisdom
мъж, мъжъ́т, мъже́, m., man, husband
мълчá, -и́ш, -áx, impf., to be silent мълчали́во, adv., silently
мъ́чно, adv., with difficulty
мъркане, -ия, n., purring (of a cat) мя́сто, местá, n., place
мя́там, мя́твам (ме́тна), impf., to place

на, prep., on ; widely used to express possession and also indirect object набера́, -éш, набра́х (наби́рам), pf., to gather
наби́рам (набера́, -ém), impf., to gather
наблиязо, adv., nearby
набра́н, ppp. набера́, -éш, gathered. collected
навече́рвам се (навече́рям сс), іпрf
to dine, to sup (to satisfaction)
навече́рям се (навече́рвам сc), pf. to dine, to sup (to satisfaction)

нави́рам се (навра́ се, -éш), impf., to intrude, to push one's way in навра́ се, -е́ш, навра́х се (нави́рам ce), pf., to intrude, to push one's way in
навре́д, adv., everywhere
нався́къде, adv., everywhere
навъ́н, adv., outside
навь́ртам се (навъртя́ се, -и́ш), impf., to stay around, to "hang", around
навъртя́ се, -и́ш, -я́х (навъ́ртам се), pf., to stay around, to "hang" around
нага́ждам (нагодя́, -и́ш), impf., to instruct
нагодя́, -и́ш, -и́х (нага́ждам), pf., to instruct
нarópe, adv., upwards
награ́да, f., reward
над, prep., over, above
нада́вам (нада́м, нададе́ш), impf., to emit, to give (a sound or cry)
нада̀м, нададе́ш, нада́дох (нада́вам), pf., to emit, to give (a sound or cry)
надве́свам се (надве́ся се, -иш), impf., to bend over
надве́ся се, -иш, -их (надве́свам се), pf., to bend over
наде́жда, f., hope
надни́кна (надни́чам), pf., to peek into, to look
надни́чам (надни́кна), impf., to peek into, to look
на́ем, m., rent, под на́ем, for rent
нае́ма, -еш, нае́х, нае́л (нае́мам), pf., to take, to hire
нае́мам (нае́ма, -еш), impf., to take, to hire
наза́д, adv., backwards, back
назовá, -éш, -áx (назова́вам), pf., to call
назова́вам (назова́, -éш), impf., to call
наи́стина, adv., in truth
на́й-по́сле, adv., finally
нака́рам (нака́рвам), pf., to force (drive) someone to do something нака́рвам (нака́рам), impf., to force
(drive) someone to do something наклада́, -éш, наклáдох (накла́ждам), pf., to build (a fire)
накла́ждам (накладá, -éш), impf., to build (a fire)
наконе́џ, adv., finally
нале́я, нале́еш, наля́х, наля́л, нале́ли (нали́вам), pf., to pour, to get a liquid in a vessel
нали́вам (нале́я, нале́еш), impf., to pour, to get a liquid in a vessel немере́ние, n., intention
наме́ря, -иш, -их (нами́рам), pf., to find, refl. to find oneself, to be
нами́рам (наме́ря, -иш), impf., to find, refl., to find oneself, to be
нао́коло, adv., around, about
напека́, напече́ш, напе́кох (напи́чам), pf., to bake
напе́чен, ppp. напекá, напече́ш, baked
напи́чам (напека́, напече́ш), impf., to bake
напо́мня, -иш, -их (напо́мням), pf., to remind of
напо́мням (напо́мня, -иш), impf., to remind of
напра́вя, -иш, -их (напра́вям), pf., to make, to do
напра́вям (напра́вя, -иш), impf., to make, to do
напро́тив, adv., on the contrary
напу́скам (напу́сна), impf., to let go, to abandon, to give up, to leave напу́сна (напу́скам, напу́щам), pf., to let go, to abandon, to give up, to leave
напу́шам (напу́сна), impf., to let go, to abandon, to give up, to leave
напъ́лвам (нап'лня, -иш), impf., to fulfill
напъ́лня, -иш, -их (напъ́лвам), pf., to fulfill
нара́двам се, impf., to have complete joy, to have one's fill of joy наредя́, -и́ш, -и́х (наре́ждам), pf., to arrange, to set in order
наре́жа, -еш, наря́зах (наря́звам), pf., to cut up, to slice

наре́ждам (наредя́, -и́ш), impf., to arrange, to set in order
нарека́, нарече́ш, наре́кох, наре́че (нари́чам), pf., to call, to name
нари́чам (нарека́, нарече́ші), impf., to call, to name
наро́д, m., people, nation
наря́звам (наре́жа, -еш), impf., to cut up, to slice
наса́м, adv., hither, this way
наси́тен, ppp. наси́тя, -иш, satisfied
наси́тя, -иш, -их (наси́щам), pf., to satisfy
наси́щам (наси́тя, -иш), impf., to satisfy
насладя́ се, -и́ш, -и́х (наслажда́вам ce), pf., to enjoy, to take delight in
наслажда́вам се (насладя́ се, -и́ш), impf., to enjoy, to take delight in
насле́дствен, adj., inherited
насме́шка, f., ridicule
насо́ча се, -иш, -их (насо́чвам се), pf., to point at, to turn to, to direct oneself towards
насо́чвам се (насо́ча се, -иш), impf., to point at, to turn to, to direct oneself towards
наставле́ние, n., advice, instruction настрое́ние, n., mood
настойчи́в, adj., stubborn, insistent, persistent
настрана́, adv., aside, at one side
настри́хвам (настръ́хна), impf., to be frightened
настри́хна (настрь́хвам), pf., to be frightened
натъ́ртвам (натъ́ртя), impf., to stress, to emphasize
натв́ртя, -иш, -их (натв́ртвам), pf., to stress, to emphasize
натя́кване, -ия, $n$., reproach
нау́ча, -иш, -их (науча́вам), pf., to learn, to have learned
нау́ча се, -иш, -их (науча́вам се), pf., to learn, to have learned
науча́вам (нау́ча, -иш), impf., to learn
науча́вам се (нау́ча се, -иш), impf., to learn

нахра́нвам (нахра́ня, -иш, -их), impf., to feed, to nourish
нахра́ня, -иш, -их (нахра́нвам), pf., to feed, to nourish
нача́лник, m., chief, director
нача́лнически, adj., of the chief or director
на́чин, m., way, manner, method
ная́ден, ppp. ная́м, наяде́ш, ная́дох, consumed
не, particle, no, not
не би́ва, it is impossible
небе́, (небо́), n., sky, heaven
неблагоуха́нен, неблагоуха́нна, adj. not sweet smelling, not fragrant
неде́ля, f., Sunday, week
незапо́мнен, adj., beyond the reach of memory, unknown
незначи́телен, незначи́телна, adj., insignificant
не́ка, particle with the imperative, "let"
нема́, inter., particle, is it not so?
ненаде́йно, adv., suddenly, unexpectedly
необикнове́н, adj., unusual
необходи́м, adj., necessary, indispensable
неопределе́н, adj., indefinite
неоча́кван, adj., unexpected
неоча́квано, adv., unexpectedly
неподви́жен, неподви́жна, adj., motionless, immobile
неподви́жно, adv., without moving непозна́т, adj., unknown непреме́нно, adv., unquestionably непрониџа́ем, adj., impenetrable нетьрпе́ние, n., impatience
неусе́тно, adv., imperceptibly
неща́стие, n., misfortune, unhappiness
не́що, n., thing, something
ни́ва, f., cultivated field
ни́какъв, ни́каква, adj., pro., of no sort, no kind of
ни́кога, adv., never
ни́кой, pro., nobody
Нико́ла, m., man's name (Nikola) ни́къде, adv., nowhere

нима́, particle in questoons; indeed, really (indicating surprise)
ни́рвам се (ни́рна се), impf., to dive, to plunge
ни́рна се (ни́рвам се), pf., to dive, to plunge
ни́сък, ни́ска, adj., low
ни́то, conj., nor
ни́щை, pro., nothing
но, conj., but
нов, adj., now
нога́, нозе́, f., leg
нож, но́жът, но́жо́ве, m., knife
нос, нось́т, носове́, m., nose
но́ся, -иш, -их, impf., to carry
но́ся се, -иш, -их, impf., to be car-
ried, to float, to behave
нощ, f., night
нрав, нра́вът, нра́ви, m., disposition, character
ня́какъв, ня́каква, pro., of some sort, some kind of
ня́кога, adv., sometime
ня́кой, ня́коя, ня́кое, ня́кои, indef. pro., some
ня́колко, pro., several
ня́мам, impf., to have not
o, prep., on, onto
оба́дя се, -иш, -их (оба́ждам се), pf., to announce oneself, to appear, to call out, to speak up
оба́ждам се (оба́дя се, -иш), impf., to announce oneself, to appear, to call out, to speak up
оба́че, conj., but
обвиня́, -йш, -и́х (обвиня́вам), pf., to accuse
обгръ́щам (обгь́рна), impf., to encircle, to grasp, to include
обгі́рна (обгри́щам), pf., to encircle, to grasp, to include
о́бед, m., lunch, lunch time
обера́, -е́ш, обра́х (оби́рам), pf., to gather
обика́лям (обиколя́, -и́ш), impf., to circulate, to encircle
оби́квам (оби́кна), impf., to take a liking to, to become fond of, to come to love

оби́кна (оби́квам), pf., to take a liking to, to become fond of, to come to love
обикнове́н, adj., ordinary
обиколя́, -и́ш, -и́х (обика́лям), pf., to circulate, to encircle
оби́рам (обера́, -éш), impf., to gather о́бич, f., affection, fondness, love
оби́чам, impf., to love
о́бластен, о́бластна, adj., dialectal, regional
облекло́, n., clothing
обли́звам се (обли́жа се, -eш), impf., to lick one's lips
обли́жа се, -еш, обли́зах се (обли́звам ce), pf., to lick one's lips
ободря́, -йш, -и́х (ободря́вам), pf., to encourage
ободря́вам (ободри́, -и́ш), impf., to encourage
образова́ние, n., education
образу́вам, impf., to shape, to form, to make, to organize
обръ́щам (оби́рна), impf., to turn
обри́щам се (объ́рна се), impf., to turn, turn around
обте́гнат, adj., strained
обу́вка, f., usually in plural; shoes, whatever is worn on feet
o6ýwa, pl., no sing., footware, shoes обуща́р, обуша́рят, обуща́рю, m., shoemaker
обхва́на (обхва́щам), pf., to clasp, to embrace
обхва́щам (обхва́на), impf., to clasp, to embrace
общество́, n ., society
община́, f., administration of a town or community
общи́телен, общи́телна, adj., sociable
о́бъл, о́бла, adj., rounded
объ́рна (обръ́џам), pf., to turn
объ́рна се (обри́щам се), pf., to turn, to turn around
обявле́ние, n., advertisement, notice, announcement
обявя́ се, -и́ш, -и́х (обявя́вам се), pf., to announce oneself, to declare oneself

обявя́вам се (обявя́ се, -и́ш), impf., to announce oneself, to declare oneself
обя́двам, impf., to eat lunch
обясня́, -и́ш, -и́х (обясня́вам), pf., to explain
обясня́вам (обясня́, -и́ш), impf., to explain
овча́р, овча́рят, m., shepherd
огни́щ्यе n., hearth
огре́я, -е́еш, огря́х (огря́вам), pf., to
shine on, to warm up
огря́вам (огре́я, -е́еш), impf., to shine
on, to warm up
о́гън, о́гънят, огньо́ве, m., fire
одързостя́ се, -и́ш, -и́х (одързостя́вам ce), pf., to dare
одързостя́вам се (одързостя́ се, -йш), impf., to dare
озова́ се, -е́ші, озо́вах се (озова́вам ce), pf., to find oneself
озова́вам се (озова́ се, -ém), impf.,
to find oneself
око́, очи́, n., еуе
о́ко́лен, о́ко́лна, adj., surrounding, neighboring
о́коло, prep., around
оконча́телен, оконча́телна, adj., final
оконча́телно, adv., finally
око́свам (окося́, -и́ш), impf., to mow
окося́, -и́ш, -и́х (око́ся́вам, око́свам),
pf., to mow
окося́вам (окося́, -и́ш), impf., to mow
окривя́ване, -ия, n., blaming, complaint
оме́ra, f., omega
опа́сен, опа́сна, adj., dangerous
опа́шка, f., tail
опи́вам (опи́я, опи́еш), impf., to intoxicate
опи́рам (onра́, -ém), impf., to lean against, to touch
опйя, опи́еш, опи́х (опи́вам), pf., to intoxicate
опла́квам (опла́ча, -еш), impf., to lament
опла́кване, -ия, n., lament
опла́ча, -еш, опла́ках (опла́квам), pf., to lament

опозна́вам (опозна́я, -áeш), impf., to become well acquainted with опозна́я, -а́еш, опозна́х (опозна́вам) pf., to become well acquainted with
опра́, -е́ш, опря́х (опи́рам), pf., to lean against, to touch
определе́н, adj., definite
опусте́я, -е́еш, опустя́х (опустя́вам),
pf., to be deserted
опусти́вам (опусте́я, -е́еш), impf., to be deserted
огуще́ние, n., omission
оръ́фан, adj., frayed, ragged
освети́, -и́ш, -и́х (освеща́вам), pf., to sanctify
освеща́вам (осветя́, -и́ш), impf., to sanctify
о́сем, numeral, eight
оскотя́, -и́ш, -и́х (оскотя́вам), pf., to make brutish
оскотя́вам (оскотя́, -и́ш), impf., to make brutish
оскъ́ден, оскъ́дна, adj., scanty
оскърбя́, -и́ш, -и́х (оскърбя́вам), pf.,
to insult, to offend
оскърб́явам (оскърбя́, -и́ш), impf.,
to insult, to offend
осо́бен, adj., special
осо́бено, adv., especially
оста́вам (оста́на), impf., to remain оста́вя, -иш, -их (оста́вям), pf., to leave (transitive)
оста́вям (оста́вя, -иші), impf., to leave (transitive)
оста́на (оста́вам), pf., to remain
оста́тък, оста́тьঠи, m., remainder
ócтьp, ócrpa, adj., sharp
ося́т, ppp. осе́я, -е́еш, ося́х, осе́ях
(осе́йвам), sown
oт, prep., from, by
отби́вам се (отби́я се, -и́еш), impf.,
to turn aside, diverge, to drop in (of a visitor)
отби́я се, -и́еш, отби́х се (отби́вам ce), pf., to turn aside, to diverge, to drop in
отва́рям (отво́ря, -иш), impf., to open

отведна́ж (отведнъ́ж), adv., suddenly

отво́ря, -ише, их (отва́рям), pf., to open
отвре́д, adv., on all sides, everywhere отврь́щам (отвб́рна), impf., to return, to reciprocate, to answer
отвъ́рна (отвръ́щам), pf., to return to reciprocate, to answer
отгова́рям (отгово́ря, -иш), impf., to answer
отгово́ря, -иш, -их (отгова́рям), pf., to answer
отда́вна, adv., long ago, since a long time
отде́лен, отде́лна, adj., separated отделе́ние, n., division, grade
отде́то, conj., where, whence
оти́вам (оти́да, оти́деш), impf., to go, to depart
оти́да, оти́деш, отидо́х (оти́вам), pf., to go, to depart
отка́звам (отка́жа, -еші), impf., to refuse
отка́жа, -еш, отка́зах (отка́звам), pf., to refuse
отклю́ча, -ишІ, -их (отклю́чвам), pf., to unlock
отклю́чвам (отклю́ча, -иші), impf., to unlock
отко́лкото, conj., than (in comparison)
откри́т, adj., open
отли́чен, отли́чна, adj., excellent, outstanding
отли́чие, n., distinguishing mark. difference
отнача́ло, adv., from the beginning, at first
отно́во, adv., again, anew
отноше́ние, n., connection
отождестве́н, adj., identified, identical
отра́вям (отро́вя, -иш), impf., to poison
отража́вам се, impf., to be reflected отразя́ се, -и́ші, -йх, (отразя́вам се), pf., to be reflected
отразя́вам се (отразя́ се, -и́ш), impf., to be reflected

отро́вя, -иш, -их (отра́вям), pf., to poison
отсека́, отсече́ш, отся́кох (отси́чам), pf., to cut down
отси́чам (отсека́, отсече́ш), impf., to cut down
отсла́бвам (отсла́бя. -иш), impf., to grow weak
отсла́бя, -иш, -их (отсла́бвам), pf., to grow weak
otrám, adv., from there, thence
отте́гля се, -иш, -их (отте́глям се)
pf., to withdraw, to retire
отте́глям се (отте́гля се, -иші), impf., to withdraw, to retire
oтrorába, adv., since that time
отчужде́н, adj., estranged, separated
охо́та, f., appetite, relish
оча́квам, impf., to expect
órge, adv., still
na, adv., conj., then, and
па́дам (па́дна), impf., to fall
па́дна (па́дам), pf., to fall
naзáp, m., market
паза́рен, паза́рна, adj., market
пазáч, m., guard, sentinel
па́зя, -ишш, -их, impf., to guard
пак, adv., again
naктó, n., coat, overcoat
пантало́ни, m. pl. (sing. rare), trousers
пари́, pl. only, f., money
парцали́в, adj., tattered, ragged
па́тка, f., duck
пека́, пече́ш, пе́кох, пе́че, impf., to bake
Пе́нчо, m., man's name
перá, пере́ші, прах, impf., to wash rеро́, n., pen
пе́сен, пе́сни, f., song
песнопо́ец, песнопо́йй, m., singer
Песогла́вец, m., "Dog's Head"
пет, numeral, five
пе́тало, n., horse-shoe
петнó, n., spot
пе́тьк, m., Friday
Пе́тьр, m., man's name (Peter)
пешко́м, пеш, пешá, adverbs, on foot пещерá, f., cave
nér, néem, nsx, impf., to sing mи́ршество, n., feast
писмо́, n., letter
míram, impf., to ask
múma, -еш, пи́cáx, impf., to write mищś่, -и́шี, -śx, impf., to whistle пи่я, пи่еш, пих, impf., to drink пла́дне, n., noon, lunch time пла́мък, пла́мъции, m., flame плат, платв́т, платове́, m., cloth mлах, adj., frightened, timid плати́, -и́ш, -и́х (пла́щам), pf., to pay плáщам (плати́, -и́ш), impf., to pay
Пло́вдив, m., name of city
плод, плодъ́т, плодове́, m., fruit
пло́сък, пло́ска, adj., flat
пиощáдка, f., landing
пиу́вам, impf., to swim
пля́сък, пля́съции, m., splash
пля́чка, f., prey, booty, catch, spoils
no, prep., along, on, by, по цял ден, all day long
поб'врзам (поб'врзвам), pf., to hasten побьрзвам (побь́рзам), impf., to hasten
побя́гвам (побя́гна), impf., to run away, to flee
побя́гна (побя́гвам), pf., to run away, to flee
по́вече, adv., more
пови́кам (пови́квам), pf., to summon
пови́квам (пови́кам), impf., to summon
повлека́, повлече́ш, повля́кох (повли́чам), to draw, to carry forward
повлече́н, ppp., drawn, carried forward
повлия́я, -я́еш, повлия́х (повлия́вам), pf., to influence
повлия́вам (повлия́я, -я́еш), impf. to influence
поврв́щам (повьрна), impf., to return (transitive)
повъ́рна (повр'вяам), pf., to return (transitive)
повъ́рхност, f., surface
повя́рвам, impf., to believe
по́глед, m., glance, gaze
погле́дна (погле́ждам), pf., to look
at, to take a look into

погле́ждам (погле́дна), impf., to look at, to take a look into
norpeбá, -éші, -áx (nогре́бвам), pf., to bury
погре́бвам (погребá, -éw), impf., to bury
noд, prep., under
подигра́вам се (подигра́я се, -а́еш), impf., to make fun of somebody
подиграва́телно, adv., mockingly
подигра́s се, -áeш, подигра́х се (подигра́вам се), pf., to make fun of somebody
по́дмол, m., hollow under the bank of a stream
подно́вен, ppp. подновя́, -и́ши, -ихх (подновя́вам), renewed, renovated
подоба́вам, impf., to be fitting, to be proper
подо́бен, подббна, adj., similar, such, like
подози́рам (подозра́, -éші), impf., to suspect
подозра́, -éші, -я́х (подози́рам), pf., to suspect
подозре́ние, n., suspicion
подпредседа́телка, f., vicepresident (fem.)
подража́вам, impf., to imitate
подсви́рвам (подсви́рна), impf., to whistle softly
подсви́рна (подсви́рвам), pf., to whistle softly
подска́чам (подско́ча, -иш), impf., to jump, to leap up
подско́ча, -иш, -их (подска́чам), pf., to jump, to leap up
подсми́хвам (подсми́хна), impf., to smile, to laugh at
подсми́хна (подсми́хвам), pf., to smile, to laugh at
поду́ша, -іші, -их (поду́швам), pf., to get the scent of
поду́швам (поду́ша, -иш), impf., to get the scent of
пое́ма, -еш, пое́х (пое́мам), pf., to take up
пое́мам (пое́ма, -еш), impf., to take up

пожела́вам (пожела́s, -áeш), impf., to wish
пожела́я, -а́еш, пожела́х (пожела́вам), pf., to wish
позами́сля се, -иш̈, -их, pf., to think a little
позволя́, -и́ші, -и́х (позволя́вам), pf., to allow
позволя́вам (позволя́, -йші), impf., to allow
поздравя́, -и́ші, -и́х (поздравя́вам), pf., to greet
поздравя́вам (поздравя́,-и́ш), impf., to greet
позна́вам (позна́я, -áeш), impf., to recognize
позна́я, -а́еш, позна́х (позна́вам), pf., to recognize
пои́скам (пои́сквам), pf., to express desire, to want
пои́сквам (пои́скам), impf., to express desire, to want
пока́звам, (пока́жа, -еш), impf., to show
пока́звам се (пока́жа се, -еш), impf., to show oneself, to appear
пока́жа, -еш, пока́зах (пока́звам), pf., to show
пока́жа се, -еш, пока́зах се (пока́звам ce), pf., to show oneself, to appear
пока́на, f., invitation
пока́нвам (пока́ня, -иші), impf., to invite
пока́ня, -иш, -их (пока́нвам), pf., to invite
покра́й, prep., next to, beside
покри́вам (покри́я, -и́еш), impf., to cover
покри́я, -и́еш, покри́х (покри́вам),
pf., to cover
полá, f., skirt
полé, полéта, n., field
поле́ка, adv., slowly, softly
по́лза, f., advantage, profit, use
поли́џия, f., police
полк, по́лкът, по́лкове, m., regiment полови́на, f., half
полуграмо́тен, полуграмо́тна, adj., half literate

полу́истина, f., half-truth
полу́ча, -иш, -их (получа́вам), pf., to receive, to obtain
получа́вам (полу́ча, -иш), impf., to receive, to obtain
полюле́я се, е́еш, полюля́х се (полюля́вам се), pf., to sway, to rock back and forth
полюля́вам се (полюле́я се, -е́еї), impf., to sway, to rock back and forth
пома́хам (пома́хвам), pf., to wave
пома́хвам (пома́хам), impf., to wave поми́сля, -иші, -их, pf., to think
по́мня, -иш्, -их, impf., to remember помъдру́вам, impf., to speak wisely помъ́лча, -и́ш, -áx (ломълча́вам) pf., to be silent a bit
помълча́вам (помълча́, -и́ш), impf., to be silent a bit
поне́, adv., at least
поне́же, conj., because
поня́кога, adv., sometimes
попи́там (попи́твам), pf., to ask, to inquire
попи́твам (попи́там), impf., to ask, to inquire
попра́вя, -иш, -их (попра́вям), pf., to repair
попра́вям (попра́вя, -иш), impf., to repair
поради́, prep., on account of, because of
по́рта, f., gate
порь́чам (порь́чвам), pf., to order
порь́чвам (порь́чам), impf., to order
посветя́, -и́ш, -и́х (посвеща́вам), pf., to devote
посвеща́вам (посветя́, -и́ш), impf., to devote
nócıe, adv., afterwards
после́ден, после́дна, adj., last, final, recent
последова́телно, adv., successively, in succession
послу́шам (послу́швам), pf., to listen to, to heed, to obey
послу́швам (послу́шам), impf., to listen to, to heed, to obey

посме́я, -е́еш, посмя́х (посмя́вам), pf., to dare
посмя́вам (посме́я, -éem), impf., to dare
nocpé , prep., in the middle of, amidst
поста́вя, -иш, -их (поста́вям), pf., to place
поста́вям (поста́вя, -иші), impf., to put, to place
постара́вам се (постара́я се, -а́еш), impf., to endeavor, to do one's best
постара́я ce, -áeш, постарáx ce (постара́вам се), pf., to endeavor, to do one's best
посте́лка, f., bed, bedding
постепе́нно, adv., gradually
поств́пвам (пості́пя, -иші), impf., to enter
пости́пка, f., behavior
поств́пя, -иші, -их (пости́пвам), pf., to enter
поти́скам (поти́сна), impf., to press down, to press in upon
поти́сна (поти́скам), pf., to press
down, to press in upon
потре́ба, f., need
ぃотре́бен, потре́бна, adj., necessary пот'́вам (потв́на), impf., to sink
потълку́вам, impf., to interpret, to explain
потьна (потбвам), pf., to sink
поха́рча, -иш, -их (поха́рчвам), pf., to spend
поха́рчвам (поха́рча, -иш), impf., to spend
по́ходен, по́ходна, adj., of the campaign
поча́кам (поча́квам), pf., to wait
поча́квам (поча́кам), impf., to wait
nóчерк, m., handwriting
по́чест, f., honor
почи́вам (почи́на), impf., to rest
почи́вка, f., rest, vacation
почи́на, (почи́вам), pf., to rest
почита́ем, adj., respected
почте́н, adj., respected
почти́, adv., almost
почу́вствувам, impf., to feel почу́кам (почу́квам), pf., to knock

почу́квам (почу́кам), impf., to knock
пощади́, -и́ші, -и́х (пощадя́вам), pf., to spare, to preserve
пощадявам (пощадй, -и́ш), impf., to spare, to preserve
появя́ се, -и́ш, -и́х (появя́вам се), pf., to announce oneself, to appear
появя́вам се (появя́ се, -и́ш), impf., to announce oneself, to appear
появя́ване, -ия, n., an appearing, appearance
прав, adj., straight, upright
правди́в, adj., just
прави́телство, n., government, administration
пра́вя, -иші, -их, impf., to do, to make
пра́зен, пра́зна, adj., empty
пра́зник, пра́зниции, m., holiday
пра́зничен, пра́знична, adj., holiday, festive
пра́тя, -иш, -их (пра́щам), pf., to send
пра́щам (пра́тя, -иш), impf., to send преди́, prep., before
предла́гам (предло́жа, -иш), impf., to suggest, to propose, to offer
предло́жа, -иш, -их (предла́гам), pf., to suggest, to propose, to offer председа́тел, председа́телят, m., president
представле́ние, n., representation, show, performance
предста́вя, -иш, -их (представя́вам), to represent to oneself, to imagine представя́вам (предста́вя, -иш), impf., to represent to oneself, to imagine
предстоя́щ, adj., forthcoming
nрез, prep. through, during
презре́ние, n., disgust, disdain
прека́рам (прека́рвам), pf., to spend (time)
прека́рвам (прека́рам), impf., to spend (time)
прекрати́, -и́ш, -и́х (прекратя́нам), pf., to stop, to call off, to make an end to
прекратя́вам (прекратя́, -и́ш), impf., to stop, to call off, to make an end to

прекб́свам (прекъ́сна), impf., to interrupt, to cut short
прекъ́сна (прекъ́свам), pf., to interrupt, to cut short
пренощу́вам, impf., to spend the night
преподава́тел, преподава́телят, m., teacher, instructor, lecturer
пре́сен, пря́сна, adj., fresh
преста́вам (преста́на), impf., to cease
преста́на (преста́вам), pf., to cease
преувелича́, -и́ш, -и́х (преувелича́вам), pf., to exaggerate
преувелича́вам (преувелича́, -и́ш), impf., to exaggerate
пре́ча, -ише, -их, impf., to stand in the way, to block, to hinder
при, prep., by, near, with
прибера́ се, -е́ш, прибра́х се (приби́рам се), pf., to go home, to return home
приби́рам се (прибера́ се, -е́ш), impf., to go home, to return home прибледя́вам, impf., to become pale привлека́, привлече́ш, привля́кох, привлéче (привли́чам), pf., to draw, to attract, to get
привли́чам (привлека́, привлече́ш), impf., to draw, to attract, to get
привб́рзвам се (привб́ржа се, -еш), impf., to be tied to, to be attached to
привண́ржа се, -сш, привъ́рзах се (прив'́рзвам се), pf., to be tied to, to be attached to
приго́твя, -иш, -их (приго́твям), pf., to prepare
приго́твям (приго́твя, -иш), impf., to prepare
прие́м, m., reception, welcome
прие́ма, -еш, прие́х, прие́т (прие́мам), pf., to receive
прие́мам (прие́ма, -еш), impf., to receive
при́казка, f., short story, anecdote
прикла́д, m., butt (of a rifle)
приклю́ча, -иш, -их (приклю́чвам), pf., to close

приклю́чвам (приключа, -иш) impf., to close
прикова́, -éші; -áх (прикова́вам), pf., to fix on
прикова́вам (прикова́, -éш), impf., to fix on
прили́чен, прили́чна, adj., decent, proper, neat
прину́дя, -иш, -их (принужда́вам), pf., to compel, to force
принужда́вам (прину́дя, -иш), impf., to compel, to force
присто́рва ми се (присто́ри ми се), it seems to me
прись́ствие, n., presence
прита́йвам се (притая́ се, -аи́ші), impf., to stay quiet, to be quiet
притаи́ се, -аи́ш, аи́х (прита́йвам ce), pf., to stay quiet, to be quiet
прити́свам (прити́сна), impf., to press, to squeeze
прити́сна (прити́свам), pf., to press, to squeeze
причи́на, f., cause, reason
прице́лвам се (прице́ля се, -иш). impf., to take aim
прице́ля се, -ише, -их (прице́лвам ce), pf., to take aim
прия́тел, прия́телят, прия́телю, m., friend
пробу́дя, -иш, -их (пробу́ждам), pf., to awaken
пробу́ждам (пробу́дя, -иш), impf., to awaken
провиде́ние, n., providence
провинцииа́лен, провинцциа́лна, adj., provincial ${ }^{-}$
прови́нция, f., province, provinces (coll.)
прода́вам (прода́м, продаде́ш), impf., to sell
прода́м, продаде́ш, прода́дох (прода́вам), pf., to sell
продължа́, -и́ші, -и́х (продължа́вам), pf., to prolong, to continue
продълже́ние, n., continuation в продълже́ние на, in the course of
прозо́рец, прозо́рци, m., window

произведа́, -е́шা, произве́дох (произве́ждам), pf., to produce
произве́ждам (произведа́, -е́ш), impf., to produce
произна́сям (произнеса́, éш), impf., to pronounce, to utter
произнеса́, éш, произне́сох (произ-
на́сям), pf., to pronounce, to utter про́лет, f., Spring
пролетариа́т, m., proletariate
промълвя́, -и́ш, -и́х (примълвя́вам),
pf., to mutter, to mumble
промълвя́вам (промълвя́, -и́ш), im-
pf., to mutter, to mumble
прост, adj., simple
прости́рам (простра́, -е́ш), impf., to spread
про́сто, adv., simply
простра́, -е́ш, простря́х (прости́-
рам), pf., to spread
простя́, -и́ш, -и́х (проща́вам), pf., to forgive
проща́вам (простя́, -и́ш), impf., to forgive
пръст, f., soil, cultivated earth
прьст, прь́стьт, прь́сти, m., finger птича́р, прича́рят, птича́рю, m., bird-hunter, bird-man
пти́щa, f., bird
пу́скам (пу́сна), impf., to loose, to let
пу́сна (пу́скам, пу́щам), pf., to loose, to let
пу́щам (пу́сна), impf., to loose, to let
пýша, -иші, -их, impf., to smoke
пу́шка, f., rifle
пшени́ца, f., grain, wheat
щъдпъд́์к, пъдпъди́џи, m., quail
ாък, however, yet
ПЪАня, -иІІ, -их, impf., to fill
гърв (пръв), ordinal numeral, first
mbрхам, impf., to flutter, to flap, to wriggle
път, пи́тят, пь́ти, m., time; еди́н път, once
път, пட́тят, п'́тища, m., road
п'тен, пв́тна, adj., pertaining to the road
п'течка, f., path
пछ́тник, п'́тниぬи, п'́тнико, m., traveller

пъту́вам, impf., to travel
пя́сък, пя́съцูи, m., sand
пя́съчен, пя́съчна, adj., sandy
páбота, f., work
рабо́тник, рабо́тници, m., worker рабо́тничка, f., worker
páбóтя, -иш, -их, impf., to work равнина́, f., plain
Радо́й, m., man's name
ра́дост, f., јоу
разбера́, -е́шI, разбра́х (разби́рам), pf., to understand
разби́рам (разбера́, -ém), impf., to understand; разби́ра се, of course
разбо́йник, разбо́йници, m., robber, bandit
развълну́ван, аdј., excited
разгова́рям се (разгово́ря се, -иш), impf., to converse with
páзговор, m., conversation
разговорли́в, adj., talkative
разгово́ря се, -иш, -их (разгова́рям ce), pf., to converse with
разгореще́н, adj., heated
разда́вам (разда́м, раздаде́ш), impf., to distribute
разда́м, раздаде́ш, разда́дох (разда́вам), pf., to distribute
раздразне́н, adj., irritated, exasperated
ра́зказ, m., story
разка́звам (разка́жа, -еш), impf., to relate, to tell a story, to recount
разка́жа, -еш, разка́зах (разка́звам), pf., to relate, to tell a story, to recount
размене́н, adj., exchanged
размишле́ние, n., thought, meditation, reflection
разне́жа, -иші, -их (разнкжнам), р'. to make soft, tender
разне́жвам (разне́жа, -ин), иији, to make soft, tender
pasopá, -éII, pasopáx (pası)ánam). pf., to plough completely
разора́вам (разора́, -éıн), "пи!, "" plough completely
разположе́ние, n., dixpмміtини

разпра́вя, -иї, -их (разпра́вям), pf., to relate, to describe
разпра́вям (разпра́вя, -иш), impf., to relate, to describe
разпýcнат, adj., released, free, uninhibited
разси́лен, m., servant in an office, office boy
разце́пвам (разч́énя, -иш), impf., to cleave
разце́пя, -иш, -их (разце́пвам), pf., to cleave
ра́ждам (роди́, -и́m), impf., to give birth to, to bear
ра́мо, рамена́, n., shoulder
ра́нина, f., early morning
ра́но, adv., early
pactá, -ém, pácrox, pácъл, pácла, impf., to grow
реди́да, f., row, series
режа, -еш, ря́зах, pésax, impf., to cut
рекá, f., river
река́, рече́ш, ре́кох, ре́къл, ре́кла, pf., to say, to speak
реч, f., word
ре́чен, adj., said, uttered
реша́, -йш, -и́х (реша́вам), pf., to decide, to make up one's mind
реша́вам (реша́, -и́ш), impf., to decide, to make up one's mind
ри́6а, f., fish
ри́за, f., shirt
род, роді́т, родове́, m., family, tribe, origin
роде́н, роде́на, adj., born, from birth ро́ден, ро́дна, adj., native
роди́тел, роди́телят, роди́телю, m., parent
роди́, -и́ш, -и́х (ра́ждам), pf., to give birth to, to bear
ро́кля, f., dress
ро́ля, f., rôle
pocá, f., dew
русна́к, русна́џи, m., Russian
ръка́, pъц́é, f., hand
ръкави́цைа, f., glove
ря́дък, ря́дка, ре́дки, adj., rare
ря́зко, adv., briskly
c, със, prep., with
сам, сама́, pro. self
са́мо, adv., only
самолю́бие, n., ambition
самоуве́реност, f., self-confidence
санди́к, санди́ци, m., box, chest
сандъ́че, сандъ́чета, n., bох
сантимента́лност, f., sentimentality
сваля́, -и́ш, -и́х (сва́八ям), pf., to doff свалям (сваля́, -и́шा), impf., to doff све́дение, n., information
све́стен, свя́стна (свя́сна), adj., sensible
cвeт, adj., holy, sacred
светка́вично, adv., fast as lightning светли́к, светлйџи, m., light
светлина́, f., light
свето́вен, свето́вна, adj., wordly
све́тъл, све́тла, adj., light, bright
све́тя, -иш, -их, impf., to light, to
give light, to shine
свещ, f., candle
свинче́, n., pig
свини́, f., pig, swine
свит, adj., timid, bashful
свобода́, f., freedom
свобо́ден, свобо́дна, adj., free
свободни́чък, m., a bit of free time свобо́дно, adv., freely
своенра́вно, adv., capricious, wilfull, wayward
свой, сво́я, сво́е, сво́и, reflexive pronoun, own
свят, светь́т, светове́, m., world
свъ́рша, -иш, -их (свъьршвам), pf., to finish
свъ́ршвам (свъ́рша, -иш), impf., to finish
сгре́я, сгре́еш, сгрях (сгря́вам), pf., to heat, to warm
сгря́вам (сгре́я, сгре́em), impf., to heat, to warm
сдържа́, -и́ш, -а́х (сд́́ржам), pf., to
restrain, to hold back, to contain
сди́ржам (сдържа́, -и́ш), impf., to
restrain, to hold back, to contain
cerá, adv., now
се́дем, numeral, seven
се́дмида, f., week
се́дмично, adv., weekly

се́дна (ся́дам),
седя́, -и́шा, седя́х, impf., to be in a sitting position, to sit, to be sitting
секре́т, m., secret
секу́нда, f., second, moment
се́ло, n., village
се́лски, adj., of the village
се́лсъвét, m., village council
селя́к, селя́џи, m., peasant, farmer
се́лянин, се́ляни, m., peasant, farmer
се́лянка, peasant woman
семе́йство, n., family
сенó, n., hay
cénвам ce (cénна ce), impf., to start, to be startled
се́пване, -ия, n., a start
се́пна се (се́пвам ce), pf., to start,
to be startled
серафи́ски, adj., of seraph, seraphic
серио́зен, серио́зна, adj., serious
cectpá, f., sister
се́тен, се́тна, adj., last, final
се́тя се, -ищ, -их (се́щам се), pf., to
to remember, to think of
се́щам се (се́тя се, -иш), impf., to
remember, to think of
си́гурен, си́гурна, adj., sure, certain, positive
си́ла, f., strength
си́лен, си́лна, adj., strong, powerful
си́лно, adv., strongly
син, синь́т, синове́, m., son
син, си́ня, си́ньо, си́ни, adj., dark blue
си́нкав, adj., bluish
сирома́х, сирома́си, m., poor man
сиромám, f., only articulated, no pl.,
the poor (coll.)
скалá, f., cliff
сканда́л, m., scandal
ска́чам (ско́ча, -иші), impf., to jump
сковá, -éш, -áx (скова́вам), pf., to make rigid, to freeze, to think up
скова́вам (скова́, -éш), impf., to make rigid, to freeze, to think up ско́квам (ско́кна), impf., to jump
ско́кна (ско́квам), pf., to jump
ско́пча, -иш, -их (ско́пчвам), pf., to clasp

ско́пчвам (ско́пча, -иш), impf., to clasp
ckópo, adv., quickly, soon
ско́рост, f., speed
ско́ча, -иш, -их (ска́чам), pf., to jump
скри́вам (скри́я, скри́еш), impf., to hide
скри́я, скри́еш, скрих (скри́вам), pf., to hide
скръб, f., sorrow
скъпоие́нен, скъпоие́нна, adj., precious, valuable
слаб, adj., weak
сла́ва, f., praise
сла́гам (сло́жа, -иш), impf., to place сла́дък, сла́дка, adj., sweet
сла́зям (сля́за, сле́зеш), impf., to descend
след, prep., after
след като́, conj., after
следá, f., consequence
сле́дващ, adj., following
следи́, -и́ш, -и́х, impf., to follow
слепя́, -и́ш, -йх (сле́пям), pf., to glue, to stick
сле́пям (слепя́, -и́ш), impf., to glue to stick
сле́я се, сле́еш, слях (сли́вам се), pf., to unite, to fuse
сли́вам се (сле́я се, сле́еш), impf., to unite, to fuse
сли́зам (сли́за, сле́зеш), impf., to descend
слове́сност, f., literature
слог, сло́гът, сло́гове, m., boundary, mound
сло́жа, -ишІ, -их (сла́rам), pf., to place
c^yrá, m., servant
слуги́нче, n., dim., servant girl
скуги́ня, f., servant girl, maid servant
слугу́вам, impf., to serve, to be a servant, to do service
слу́ча, -иш, -их (слу́чвам), pf., to find, to choose
ску́ча се, -ише, -их (слу́чвам се), pf., to happen
слу́чай, слу́чаят, m., instance, case, occasion

слу́чвам (слу́ча, -иш), impf., to find, to choose
слу́чвам се (слу́ча се, -иш), impf., to happen
слу́чка, f., event, happening
ску́шам, f., to listen, to hear
сль́нце, n ., sun
сля́за, сле́зеш, сля́зох, сле́зе (сла́зя, сли́зам), pf., to descend
сля́н, сле́ни, ppp. слés, сле́em, cлsx, poured together, fused
сляп, сле́ти, adj., blind
сме́тна (смя́там), pf., to reckon, to count, to consider
смуте́н, смуте́на, ppp. смути́, -и́ш, и́х (смутя́вам), confused, embarassed
смърт, f., death
сми́ртен, смъ́ртна, adj., mortal
смя́там (сме́тна), impf., to reckon, to count, to consider
снабди́, -и́ш, -и́х (сна6дя́вам), pf., to provide
снабдя́вам (снабди́, -и́ш), impf., to provide
сно́щи, adv., last night
Cónot, m ., name of town in Bulgaria, birthplace of Ivan Vazov
софи́йски, adj., of Sofia
Со́фия, f., Sofia, capital of Bulgaria социали́ст, m., socialist
спа́лня, f., sleeping room, bedroom специиа́лно, adv., especially
спи́рам (спря, спреші), impf., to stop
сплета́ се, -е́ш, спле́тох се (спли́там ce), pf., to twine oneself, to weave oneself
сплйтам се (сплета́ ce, -ém), impf.,
to twine oneself, to weave oneself
сплъсте́н, сплъсте́на, adj., tangled
споко́йно, adv., peacefully
споко́йствие, n., quiet, tranquility
спомена́ се, -ém, -áx (спомена́вам ce), pf., to mention
спомена́вам се (спомена́ се, -е́ш), impf., to mention
спо́мня, -иш, -их (спо́мням), pf., to remind
спо́мням (спо́мня, -иш), impf., to remind
cnopéд, prep., according to
спосо́бен, опосо́бна, adj., capable, able
спохо́дя, -иші, -их (спохо́ждам), pf., to visit
спохо́ждам (спохо́дя, -иш), impf., to visit
спре́ли, from спрял, спре́ли, aor. past part., спря, спреш, спрях, halted, stopped
спри́хав, adj., irritable, quarrelsome спря, спреш, спрях (спи́рам), pf., to stop
спу́скам се (спу́сна се), impf., to rush
спу́сна се (спу́скам се), pf., to rush спу́сък, спу́съции, m., trigger
спя, спиш, спах, pf., to sleep срамежии́в, adj., shy
сред, prep., in the middle of, amidst сре́ден, сре́дна, adj., middle сре́щам (сре́щна), impf., to meet сре́щна (сре́щам), pf., to meet cpeuý, prep., against, opposite сря́да, f., Wednesday
ста́вам (ста́на), impf., to become, to rise, to stand; ста́ва мъ́чно (на ня́кого or ня́кому) to be very troubled
cтáиц̣a, f., little room
ста́на (ста́вам), pf., to rise, to stand, to take standing position
Ста́нев, Еми́лиян, name of contemporary Bulgarian writer
ста́нция, f., station
crap, adj., old
стápeц, стápuй, m., old man
crápocr, f., old age
ста́туя, f., statue
crás, f., room
стена́, f., wall
сти́гам (сти́гна), impf., to arrive
сти́гна (сти́гам), pf., to arrive сти́пца, f., miser
стихотворе́ние, n., verses, poetry стова́рвам се (стова́ря се, -иш), impf., to fall with force, to crash стова́ря се, -иш, -их (стова́рвам се),
pf., to fall with force, to crash
стол, сто́лвт, столо́ве, m., chair

столи́ца, f., capital, metropolis
сто́мна, f., pitcher
сто́рвам се (сто́ря се, -иш, -их),
impf., to seem
сто́рвам (сто́ря, -им), impf., to do, to make
сто́рен, ppp. сто́ря, -ищ, -их, done, made
сто́ря се, -иш, -их (сто́рвам се), pf., to seem
сто́ря, -иї, -их (сто́рвам), pf., to do, to make
cтои́, -и́யा, -six impf., to stand, to be standing
Стоя́н, m., man's name
страна́, f., side, country, party
стра́ница, f., page
стра́нност, f., peculiarity
страст, f., passion
стра́шен, стра́шна, adj., terrible
стрел6а́, f., shot
строша́, -и́ш, -и́х (строша́вам), pf.,
to smash, to break
строша́вам (строша́, -и́ш), impf., to
smash, to break
стру́ва ми се, че, it seems to me that стру́вам, impf., to cost, to be worth
студ, студи́т, студове́, m., cold
студе́н, adj., cold
студе́нт, m., student
сті́лбица, f., a little staircase
стъбло́, n., stalk
стьмня́ се, -и́шा, -и́х (стьмня́вам се),
pf., to grow dark
стъмня́вам се (стьмня́ се, -и́ші),
impf., to grow dark
стьпа́ло, n., foot (also the tread on stairs)
сті́пка, f., step
су́пник, су́пници, m., soup tureen
су́трин, f., morning
събесе́дник, събесе́дниџ्रи, m., inter-
locutor
съби́тие, $n$., event, circumstance
съблязня́ се, -и́ш̈, -и́х (съблазня́вам
ce), pf., to be tempted
съблазня́вам се (съблазня́ се, -иш),
impf., to be tempted
св́бота, f., Saturday
събра́ние, n., gathering

събу́дя се, -иіш, -их (събу́ждам се), pf., to awake
събу́ждам се (събу́дя се, -иш), impf., to awake
съвсе́м, adv., completely
съвърие́но, adv., completely
съглася́ се, -и́ш, -и́х (сьглася́вам се), pf., to agree
съглася́вам се (съглася́ се, -и́ш), impf., to agree
съгле́дам (съгле́двам, съгле́ждам), pf., to see, to catch sight of
съгле́двам (съгле́дам), impf., to see, to catch sight of
съгле́ждам (съгле́дам), impf., to see, to catch sight of
съжи́тел, съжи́телят, m., fellowboarder
сън, сънь́т, m., sleep, dream
сънотълкова́тел, -ят, -ю, m., inter-
preter of dreams
съобразя́, -и́ш, -и́х (съобразя́вам), pf., to consider, to realize
съобразя́вам (съобразя́ -иш), impf.,
to consider, to realize
съпру́га, f., wife, spouse
съррин, сърби, m., Serb
сърде́чно, adv., heartily
сърди́т, m., angry
cъpúé, n., heart
съсе́д, m., neighbor
същ, adj., same
същество́, n., creature, being
съцествова́ние, съществу́ванс, п.,
life, existence
съ́мо, adv., likewise
ся́дам (се́дна), impf., to sit, to take
a sitting position
ся́каши, if you will, as it were
ся́нка, се́нки, f., shadow, shadr
такá, adv., thus
такъв, така́ва, тако́ва, такиіпа, ,
that sort, such
там, adv., there та́тко, m., father
тво́рчество, n., work, workn
твърде, adv., very
тебеши́р, m., chalk
теле́, теле́та, n., calf

те́лешки, adj., of a calf
те́сен, ти́сна, adj., narrow
тетра́дка, f., notebook
техни́чески, adj., technical
тече́ние, n., current
титулу́вам, impf., to address by title тих, adj., quiet
ти́я, pl. то́я, та́я, товá, ти́я, pron., these, such
ти́чам, impf., to run
тле́я, тле́ещ, тлях, тлял, impf., to smolder
тогáва, adv., then
то́зи (тоз), та́зи, товá, те́зи, pro., this, that
току́ 띠о, conj., had just
то́лкова, adv., so much, very
том, то́мът, то́мове, m., volume
топлина́, f., heat
то́mъл, то́mла, adj., warm, hot
то́чка, f., point, spot
то́я, та́я, това́, ти́я, another form of
то́зи, та́зи, това́, те́зи,
траге́дия, f., tragedy
тре́би dial. for тря́бва, impers., to be needed
трева́, f., grass
тре́пвам (тре́пна), impf., to start, to wince, to flinch, to flicker
тре́пкам, impf., to tremble, to flicker, to twinkle
тре́пна (тре́rвам), pf., to start, to wince, to flinch, to flicker
трептя́, -йш, -я́x, impf., to tremble, to vibrate
три, numeral. three
трино́жник, трино́жници, m., tripod
тро́ен, тро́йна, adj., triple
тро́йно, adv., thrice, three times
труд, трудъ́т, тру́дове, m., labor
трண́ввам (трв́гна), impf., to set out, to go
три́гна (тр́́гвам), pf., to set out, to go
тря́бвам, impf., to need; тря́бва, impersonal, it is necessary
тук, adv., here
ту́ря, -иш, -их (ту́рям), pf., to put,

ту́рям (ту́ря, -иш), impf., to put, to place
ть́й, thus
тв́кмо, adv., just, just now
тbлпá, f., crowd
тв́мен, твмна, adj., dark
тьмнина́, f., darkness
твргу́вам, impf., to bargain, to do business
тьрже́ствен, adj., ceremonial,
solemn, festive, triumphant
тьрже́ствено, adv., triumphantly, solemnly, ceremonially
тържеству́вам, impf., to be triumphant
тьрпели́в, adj., patient
търпеливо, adv., patiently
ть́рсене, n., search
тв́pся, -иш, -их, impf., to seek, to look for
тя́ло, телá, n., body
убеде́н, adj., convinced
убежде́ние, n., idea, thought, conviction
уби́вам (уби́я, уби́еш, уби́х), impf., to kill
yби́я, уби́еш, уби́х (уби́вам), pf., to
kill kill
увелича́, -и́шा, -и́х (увелича́вам), pf., to increase, to magnify
увелича́вам (увелича́, -и́ш), impf., to increase, to magnify
уверя́, -и́ші, -и́х (уверя́вам), pf., to assure, to convince, to persuade
уверя́вам (уверя́, -и́шा, -и́х), impf., to assure, to convince, to persuade
уви́вам се (уви́я се, уви́еш се, уви́х ce), impf., to wind oneself in, to wrap oneself in
уви́я се, -еш, уви́х се (уви́вам се), pf., to wind oneself in, to wrap oneself in
уда́вя се, -иш, -их (уда́вям се), pf., to drown
уда́вям се (уда́вя се, -иші), impf., to drown
у́дар, m., a blow
уда́рен, ppp. уда́ря, -иш, -их (удр-
я́м, уда́рвам), struck

уда́ря, -иші, -их (уда́рям), pf., to strike
удо́бен, удо́бна, adj., convenient, comfortable
удово́лствие, $n$., satisfaction
удрям (уда́ря, -иші), impf., to strike
узре́вам (узре́я, -е́еш, узря́х), impf., to ripen
узре́я, -ещ, узря́х (узре́вам), pf., to ripen
ýкор, m., reproach, scolding
ула́вям (уловя́, -и́ші), impf., to catch
ýлиц्да, f., street
улоъ́я́, -и́ш, -и́х (ула́вям), pf., to catch
ум, уми́т, умове́, m., mind
у́мен, у́мна, adj., sensible, wise
уме́я, -е́еш, умя́х, умя́л, уме́ли, impf., to know how, to be able
уми́рам (умра́, -ém), impf., to die
умири́свам се (умири́ша се, -еш),
impf., to smell, to have fragrance
умири́ша се, -еш, умири́сах се (умири́свам се), pf., to smell, to have fragrance
умори́телен, умори́телна, аdј., tiring, wearisome
умори́ се, -и́ше, -и́х (уморя́вам се), pf., to be tired
уморя́вам се (умори́ се, -и́ш), impf., to be tired
умра́, -е́ші, умрях (уми́рам), pf., to die
универса́лен, универса́лна, adj., universal
упла́ша, -иш, -их (упла́швам), pf., to frighten
упла́швам (упла́ша, -им), impf., to frighten
yınámer, adj., frightened
упори́т, adj., persistent
усе́тя, -еші, -их (усе́щам), pf., to feel усе́щам (усе́тя, -иш), impf., to feel усми́вка, f., smile
усми́хвам се (усми́хна се), impf., to smile
усми́хна се (усми́хвам се), pf., to smile
успе́я, успе́еш, успя́х (успя́вам), pf., to succeed

успокои́телен, успокои́телна, adj., calming, smoothing
успокоя́, -и́ш, -и́х (успокоя́вам) pf., to quiet, to make comfortable; успокоя́ се (успокоя́вам се), pf., to be comforted
успокоя́вам (успокои́, -и́ш), impf., to quiet, to make comfortable
успя́вам (успе́я, успе́eш!, успя́х), impf., to succeed
ycrá, f., mouth
установя́, -и́ш, -и́х (установя́вам), pf., to establish, to settle
у́стна, f., lip
устро́́, -и́ші, -их (устроя́вам, устро́йвам), pf., to arrange, to organize, to set up
устроя́вам (устроя, -и́ш), impf., to arrange, to organize, to set up
усқ́рдие, n., zeal, enthusiasm
ýтре, adv., tomorrow
ýтрин, adv., in the morning
ухо́, уши́, n., ear
у́ча, -иши, -их, impf., to learn, to study
уче́бник, уче́бниџи, m., textbook уче́ние, n., study, studies
учени́к, учени́фи, m., pupil, schoolboy
учени́чка, f., pupil, schoolgirl
учи́лище, n., school
учи́лищен, учи́лищна, adj., of the school, belonging to the school
учи́тел, учи́телят, учи́телю, m., teacher
учи́телка, f., teacher
учи́телствувам, impf., to be a teacher учти́в, adj., polite, courteous
учти́вост, f., politeness
учу́дване, -ия, n., amazement, surprise
учу́дено, adv., surprisedly, in surprise
учу́дя, -иш, -их, impf., to be amazed

## фа́брика, f., factory

фа̀рфоров, adj., porcelain, china
физионо́мия, f., physionomy, face
фу́рна, f., baker's shop
фърту́на, f., snowstorm, blizzard
xan, exclamation, "there you are", "come on", "get out", etc.
xáम̆де, interf., come on!
хан, ха́нът, ха́нове, m., inn
ха́пвам (ха́пнна), impf., to take a bite, to eat a little
xáns, -em, xánáx, impf., to bite, to nip
xáns ce, -ewl, -ax, impf., to nip one another
харе́сам (харе́свам), pf., to like
харе́свам (харе́сам), impf., to like
хари́зан, ppp. хари́жа, -еш, хари́sax, given away; хари́зано магápe, n., "gift horse"

харти́я, f., paper
ха́рча, -иш, -их, impf., to spend (money)
хва́на (хва́щам), pf., to catch, to grasp, to begin, to undertake
хва́щам (хва́на), impf., to catch, to grasp, to begin, to undertake
хвърля, -иш, -их (хвъ́рлям), pf., to throw, to add, to put
хвъ́рлям (хвъ́рля, -им), impf., to throw, to add, to put
хизме́т, m., service, menial duties
хладина́, f., coolness
хлеба́p, m., baker (of bread)
хло́пам се, impf., to bang
хляб, хля́бът, хля́бове, m., bread
ходи́ло, n ., foot (only anatomical)
хо́дя, -ише, -их, impf., to walk
xópa, f., pl. only, men, people хоте́^, m., hotel
храку́па, f., hollow, den
храна́, f., food, nourishment
храст, хра́стьт, хра́сти, m., bush
хриплив, adj.; hoarse
Хри́сто Бо́тев, name of poet (18471876)
xýбав, m., pretty, fine, beautiful
хълм, хи́лмът, хи́лмове, m., hill
хбркам, impf., to snore
хъркане, n., snoring
цар, ца́рят, ца́рю, царе́, m., сzar
ца́ревица, f., corn, maize
Џвета́на, f., woman's name
prat, yberít, uberobé, m., bloom, blossom, color
ues and ueвá, f., pipe, tube, barrell (of rifle)
цек, f., goal
центра́лен, центра́лна, adj., central ие́пя, -иш, -их, impf., to cleave цикло́п, m., cyclops
ци́фвам (цъ́фна), impf., to blossom цъфна (цъ́фвам), pf., to blossom цяя, цекли, adj., whole

чай, чáят, m., tea
ча́кам, impf., to wait
час, часб́т, часове́, m., hour
часо́вник, часо́вницูи. m., clock, watch
чáma, f., glass
черве́н, adj., red
че́рен, че́рна, adj., black
че́рква, f., church
черта́, f., line, feature
черта́я, -еш, чертáx, impf., to draw
чест, adj., frequent
чест, f., honour
че́стен, че́стна, adj., honest
чécro, adv., frequently
четá, -éw, чérox, impf., to read
четвърти́т, adj., rectangular четвъ́ртък, m., Thursday
че́тири, numeral, four
чешма́, f., well, fountain, tap
чи́йто, чия́то, чие́то, чии́то, rel. pro., whose, of which
чини́я, f., plate
чйня, -ишा, -их, impf., to do
чи́чо, чи́човйи, m., uncle (father's brother)
чове́к, лю́де, хо́ра (чове́фи), m., man чове́шки, adj., human
чора́п, m., stocking
чорба́, f., soup, stew
чорбаджи́я, m., rich landowner
чу́вам (чу́я, чýеш, чух), impf., to hear
чу́вствувам, impf., to feel
чу́ден, чу́дна, adj., wondrous, strange
чуде́сен, чуде́сна, adj., wonderful

чуж $д$, adj., strange, belonging to someone else
чуждене́џ, чужденцйи, m., foreigner, stranger
чу́я, чу́еш, чух (чу́вам), pf., to hear
ша́нтав, adj., stupid, crazy, crackbrained
ша́пка, f., hat
merá, f., joke; не на merá, seriously ménor, m., whisper
mect, numeral, six
широ́к, adj., wide, broad
широкораззи́нал, adj., widely gaping
mon, шórът, m., peasant from western Bulgaria
шопки́нче, n., dim. of mon, peasant from western Bulgaria
шопки́ня, f., peasant woman from western Bulgaria
шо́nски, adj., of or pertaining to шоп шум, шумътт, шу́мове, m., noise
шу́мен, шу́мна, adj., noisy
шу́шна, impf., to whisper
щастли́в, adj., happy, lucky

щастли́во, adv., happily, fortunately wo, interr. pron., what
щуре́џ, щурии́, m., cricket
brıовát, adj., angular
б́гъл, 宀́гли, m., corner, angle
ю́жен, ю́жна, adj., southern
юна́к, юна́ци, voc. юна́ко and юна́че, m ., hero
юони, m., June
ю́нски, adj., of June
юрга́н, m., quilt, comforter
я́бълка, f., apple
явя́ се, -и́ш, -йх (явя́вам се), pf., to appear
явя́вам се (яви́ се, -и́ш), impf., to appear
яд, яді்т, ядове́, m., anger
я́дене, n., food, meal
яз, я́зьт, х́зове, m., dam, pool behind a dam
яйц̇е́, n ., egg
ям, яде́ш, ф́дох, impf., to eat
яснови́дец, яснови́дии, m., prophet, forecaster, clairvoyant

